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ABSTRAKT
Prokurimi publik ndërtohet mbi krijimin e vlerës për para dhe efektivitetin e atyre se
çfarë blen. Në momentin që kemi të bëjmë me prokurimin, instinktivisht mendja i
referohet ligjit dhe rregullave të sanksionuara që duhet të përdoren në mënyrë strikte dhe
rigoroze.
Ky punim ka për qëllim që të paraqes një tablo gjithëpërfshirëse të prokurimit publik në
Kosovë dhe Shqipëri, e veçanërisht funksionimit të platformës elektronike të prokurimit
në Kosovë.
Ideja ishte që të filloj punimin nga historia e zhvillimit të prokurimit publik në Kosovë
dhe Shqipëri, parimet mbi të cilat funksionon prokurimi e deri tek pjesa e elaborimit të
kuadrit legjislativ, ku edhe paraqet hallkën kryesore që procesi i prokurimit të zhvillohet
në mënyrë të drejtë. Me krijimin e platformës elektronike kam dashur t’ju ofroj një
pasqyrë të ndryshimeve që ka sjellë kjo platformë në prokurim, qoftë pozitive apo
negative!
Metodologjia është kryesisht e bazuar në intervista të llojit të strukturuar, që kanë bërë të
mundur edhe vërtetimin e hipotezave të paraqitura, ku me përdorimin e e-prokurimit është
arritur që të zvogëlohet numri i ankesave dhe të rritet transparenca në aktivitetet e
prokurimit publik.
Punimi përfundon me diskutime dhe ca rekomandime të vogla kundrejt KRPP-së dhe
OSHP-së, ku fokusi kryesor qëndron tek bërja publike e secilit njoftim apo mbajtje e
seancës në mënyrë që procesi i prokurimit publik të jetë sa më transparent dhe i
besueshëm tek sytë e qytetarëve.
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1. HYRJE
Shpesh herë kur flasim për prokurimin publik, njerëzit mendojnë që po flasim për çështje që
kanë të bëjnë me ligjin dhe drejtësinë. Ndoshta kjo ndodh sepse ata nuk kanë informata se
çfarë është në të vërtetë prokurimi, apo mund të ndodh ngatërrimi i termit prokurim me
prokurori.
Disa të tjerë kanë dëgjuar për prokurimin, mirëpo e ngatërrojnë me blerjen. Më ka rastisur të
takoj shumë njerëz ku prokurimin e konsiderojnë vetëm blerje të mallrave apo shërbimeve
dhe asgjë më shumë. Në thelb, blerja është një hallkë përbërëse e zinxhirit të prokurimit, por
prokurimi përfshin shumë më shumë!
Por çfarë në të vërtetë është prokurimi publik?
Prokurimi publik është një procedurë për blerje e cila rregullohet me anë të ligjit për
prokurimin publik. Rëndësia e prokurimit qëndron në atë pjesë, ku blerësi i shpenzon paratë
publike apo paratë e tatimpaguesve dhe ne duhet të dimë se si janë shpenzuar ato para.
Qëllimi i rregullave apo ligjit të prokurimit është që të sigurojmë se autoritetet kontraktuese
të përdorin fondet publike për të financuar blerjet publike, në mënyrë transparente dhe duke
përfituar nga konkurrenca në tregun përkatës në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e mirë.
(KRPP, 2015)
Vendi jonë konsiderohet si një ndër më të varfrit në Evropë, andaj tendencat janë që
gjithmonë e më shumë t’i kushtohet rëndësi sistemit të prokurimit publik.
Themelimi i këtij sistemi dhe funksionalizimi i tij daton që nga koha e ndërtimit të
institucioneve shtetërore të Kosovës, pra periudha 1999 e në vazhdim.
Që nga koha kur është krijuar ky sistem, në mënyrë të vazhdueshme është përmirësuar, ka
pësuar ndryshime qoftë legjislative, qoftë sistemore, gjithmonë duke dashur që të rritet
efikasiteti dhe transparenca dhe të jetë në përputhje me praktikat më të mira të BE-së.
Avancimi i sistemit të prokurimit publik është pjesë e pandashme e reformave të qeverisë,
madje është vendosur si një nga kushtet për procesin e integrimit evropian përmes MSA-së
dhe raporteve të tjera. Duke marrë parasysh gjithë këto përpjekje, ende duhet të
intensifikohen përpjekjet për avancimin e sistemit, duke e rritur efikasitetin, transparencën
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dhe rritjen e profesionalizimit të stafit që janë përgjegjës për menaxhimin e sistemit.
(Strategjia Kombëtare e Prokurimit Publik 2017-2021, 2017)
Prokurimi publik si proces shpeshherë dëshmon për vonesa të gjata dhe jo efikasitet në punë
për faktin që organizatat kanë projekte komplekse dhe nuk shfrytëzojnë në mënyrë
maksimale potencialin e tyre për performancen më të lartë në procesin e punës.
(Ec.europa.eu, pa datë)

Prokurimi publik bart në vetvete edhe sfida. Shpesh herë jemi përballur me tituj në media të
ndryshme si manipulimi i tenderëve dhe keq menaxhimi i qëllimshëm nga ana e zyrtarëve të
prokurimit duke toleruar që të ndodhin mashtrime dhe ‘gabime’.
Disa nga format më të shpeshta të këtyre manipulimeve janë edhe pranimi i ryshfetit nga ana
e zyrtarëve të prokurimit, apo edhe shantazhi nga ana e operatorëve ekonomikë. Madje kemi
hasur edhe në raste të tilla, ku janë shmangur procedurat e rregullta të prokurimit me
pretekstin e nevojave emergjente, duke krijuar premisa për shmangien e konkurrencës dhe
pengimin e hyrjes në treg të operatorëve ekonomikë që punojnë më të tilla shërbime ose
produkte.
Me gjithë këto manipulime dhe mashtrime, numri i zyrtarëve që janë dënuar është mjaft i
vogël në krahasim me dëmin e shkaktuar.
Prokurimi publik në Kosovë është më të vërtetë sfidues dhe se si sistem i ka mangësitë e
veta, mirëpo me përdorimin e prokurimit elektronik shpresojmë që transparenca dhe
efektiviteti të rriten gjithnjë e më shumë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Prokurimi publik është temë që tërheq vëmendjen e secilit, pasi që përqindje e madhe e
buxhetit bie pikërisht tek procedurat përmes të cilave institucionet e shtetit blejnë mallra,
punë dhe shërbime.
Madje prokurimi merr vëmendje edhe më të madhe për faktin që është një ndër fushat më të
rëndësishme për harmonizimin me ligjin e Bashkimit Evropian, me qëllim të krijimit të tregut
unitar.
2.1 Përkufizimi i prokurimit publik
Prokurimi publik është proces i përzgjedhjes nga Autoriteti Kontraktues, me anë të një
procesi konkurrimi publik, të operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhë një kontratë
publike për ofrimin e një malli, shërbimi dhe pune (ndërtimi), kundrejt pagesës nga fondet
publike. Ky proces konkurrimi duke qenë së është i lidhur direkt me fondet publike duhet të
zhvillohet sipas disa rregullave të sanksionuara në legjislacionin e prokurimit publik.
Qëllimi kryesor i procesit të prokurimit publik është efektiviteti i kostos dhe vlera për para.
Arsyeja se pse ne përdorim prokurimin publik është nevoja për të maksimizuar të mirat me
ato kosto që i kemi në dispozicion. Përmes fondeve, si taksat, grantet ne arrijmë që të
mbulojmë procesin e prokurimit publik në tërësi. (Felp.ac.uk, 2015)
Prokurimi publik është aktivitet ekonomik i cili synon të përdorë/shpenzojë paratë e
taksapaguesve në mënyrën më efektive të mundshme, kurse vlera për para në kontekstin e
prokurimit publik është cilësia më e mirë për çmim të arsyeshëm në kohën e duhur.
Ndërkohë cilësia e prokurimit publik është drejtpërdrejtë e lidhur me mbarëvajtjen e gjithë
ciklit të prokurimit i cili duhet të realizohet në kohë, në mënyrën e duhur dhe në përputhje
me legjislacionin e prokurimeve publike që janë në fuqi. Që të realizohet me sukses një
procedurë e prokurimit duhet të ekzistojnë në të njëjtën kohë të gjithë elementet dhe palët në
një proces të tillë. (Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal, 2009, f.7)
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Prokurimi është i ndërthurur dhe i nuancuar me disa funksione thelbësore të biznesit dhe si i
tillë duhet të konsiderohet si një komponent thelbësor i strategjisë së një kompanie.
(Fournier, 2015)
Vendimet që ndërmerren në procesin e prokurimit nivelojnë shumë faktorë duke përfshirë
përfitimin margjinal të së mirave duke e krahasuar në të njëjtën kohë me koston dhe çmimet
luhatëse të mallrave dhe shërbimeve. (Investopedia, pa datë)
2.2 Parimet e prokurimit publik
Të gjitha aktivitetet e prokurimit duhet të udhëhiqen në bazë të disa parimeve thelbësore si
në vijim:


Ndershmëria/ Integriteti

Legjislacioni i prokurimit shërben edhe për të reduktuar mundësitë për praktika korruptive.
Këtë e bën duke imponuar kërkesat e llogaridhënies dhe të transparencës në mënyrë që
aktiviteti i zyrtarëve të prokurimit të mund të kontrollohet dhe verifikohet, duke zvogëluar
kështu mundësinë që këta të veprojnë në shërbim të interesit të tyre.
Zyrtarët e prokurimit duhet të përcaktojnë qartë dhe në mënyrë publike kërkesat që synojnë
të prokurojnë si dhe kriteret e përzgjedhjes dhe të kualifikimit që do të aplikohen.
Sipas legjislacionit të prokurimit publik i gjithë procesi i prokurimit duhet të kryhet duke u
bazuar dhe duke respektuar këto parime që janë pjesë thelbësore e procesit. Këto parime janë
të lidhura më njëra tjetrën dhe mund të themi se ka mundësi të shkaktojnë efektin ‘domino’
që do thotë, se nëse njëri parim nuk respektohet ka mundësi që edhe parimet tjera të mos
respektohen.
Përmes këtij parimi synohet që zyrtarët e prokurimit nuk duhet assesi të pranojnë dhurata,
mikpritje dhe çdo lloj benefiti që mund të paraqesin komprometim të integritetit.


Mos-diskriminimi

Ky parim është ndër më të rëndësishmit dhe qëndron në themelet e procesit të prokurimit.
Sipas këtij parimi, të gjithë pjesëmarrësit në procesin e prokurimit (tenderimit), pavarësisht
nga kombësia e tyre duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë, ku ndalohet diskriminimi direkt
dhe ai i tërthortë.
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Sipas këtij parimi operatorët ekonomikë që kanë të drejtë të marrin pjesë në një procedurë
prokurimi janë të gjithë furnizuesit, kontraktuesit dhe sipërmarrësit e shërbimeve pa bërë
dallime në mes tyre.
Sipas ligjit për prokurimin publik, specifikimet teknike duhet tu referohen standardeve
kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe nuk lejohet të ketë asnjë kërkesë apo referencë të
ndonjë marke, patente, origjinë specifike, prodhues apo sipërmarrës shërbimi.
Parimi i mos-diskriminimit tregon që duhet të veprohet në mënyrë të drejtë gjatë tërë ciklit
të prokurimit pa imponuar obligime të panevojshme ose pengesa për furnizuesit apo
furnizuesit potencialë si dhe duhet të shmanget çdo trajtim që favorizon një furnizues të
caktuar apo furnizues potencialë.


Transparenca

Edhe transparenca është një ndër parimet më të rëndësishme të prokurimit publik. Jo vetëm
që është një nga parimet bazë mirëpo garanton edhe një proces efiçient të prokurimit dhe në
përputhje me të gjitha parashikimet ligjore. Në këtë aspekt, ky parim parashikon detyrimin e
Autoriteteve kontraktuese të botojnë në mënyrë elektronike të gjitha dokumentet e tenderit
dhe më pas të gjitha njoftimet që kanë lidhje me ecurinë e një procedure prokurimi, nga
njoftimi i kontratës e deri me momentin e lidhjes së kontratës.
Parimi i transparencës në të njëjtën kohë shpreh që duhet të sigurohen kushte dhe qasje e
barabartë për të gjithë operatorët ekonomikë duke i informuar ata në mënyrë të hapur dhe
transparente.
Duke ditur se në çfarë gjendje ishte prokurimi vitet e mëhershme në Kosovë, ku transparenca
në prokurimin publik ishte një problem mjaft i thellë, u propozua si zgjidhje më e mirë për
rritjen e transparencës, publikimi i të gjithë dokumenteve dhe njoftimeve në faqen elektronike
të prokurimit publik në Kosovë (KRPP). Kjo mënyrë siguroi blerjen publike të gjitha
mallrave, shërbimeve dhe punëve dhe në të njëjtën kohë kjo platformë elektronike siguroi
komunikimin elektronik me OE duke garantuar siguri dhe transparencë.


Efikasiteti dhe Efektiviteti

Sipas këtij parimi synohet të vendoset arsyesh mëria e procedurave dhe të sigurohet arritje e
qëllimit të prokurimit publik si dhe marrja e vlerës më të mirë për paratë e shpenzuara.
Procedurat e prokurimit publik kanë si qëllim shfrytëzimin efikas dhe racional të mjeteve që
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shpenzohen në prokurime dhe është e pakundërshtueshme nevoja për respektimin e këtij
parimi, pasi ky na mundëson kontroll të shpenzimeve.
Pra i gjithë ky parim ka si qëllim dëshmimin në procesin e prokurimit për të siguruar vlerën
për para për AK.


Llogaridhënie dhe Vlera për para

Parimi i llogaridhënies synon që secili t’i marrë përgjegjësitë e caktuara, vendimet që ata
marrin si dhe regjistrimin e të dhënave të nevojshme për procedurat e prokurimit publik.
Vlera për para si kusht bazë njeh që qeveria apo institucionet duhet të blejnë vetëm atë që në
të vërtetë kanë nevojë. Përderisa i takon autoritetit kontraktues se çfarë të blejë, problemi
është se specifikimet duhet tu përgjigjen nevojave reale të AK.
Parimi i vlerës për para tregon se mallrat dhe shërbimet nuk janë homogjene, d.m.th. që ato
ndryshojnë në varësi të cilësisë, qëndrueshmërisë, jetëgjatësisë dhe kushteve të tjera. Arsyeja
se pse kërkohet vlera për para është se autoriteti kontraktues duhet të blejnë kombinimin
optimal të karakteristikave që plotësojnë nevojat e tyre. Prandaj cilësitë e ndryshme të
produkteve të ndryshme duhet të maten kundrejt kostos së tyre. Shpeshherë mund të
preferohet që të paguhet më shumë për një produkt që ka kosto të ulët mirëmbajtje, se sa për
një produkt më të lirë dhe me kosto shumë më të lartë mirëmbajtjeje.


Konkurrenca

Në prokurimin publik, synimi është që të përfshihen dhe të marrin pjesë sa më shumë ofertues
sa i përket tenderëve të paraqitur. Qëllimi i këtij parimi është që sa më shumë ofertues të
kemi, ne si autoritet kontraktues do marrim cilësi më të mirë sa i përket produkteve dhe
shërbimeve madje me kosto më të ulët. Andaj tendenca është që gjithmonë e më shumë në
mesin e furnizuesve duhet të inkurajohen dhe motivohen në mënyrën më efikase dhe efektive
të mundshme.


Parimi i ekonomisë

Ekziston edhe ky parim i ekonomisë që shpesh përdoret për të përshkruar efikasitetin teknikë
të vetë procedurës. Pra, nëse planifikimi ka qenë i saktë dhe është realizuar në kohë, nëse
janë angazhuar përgjegjësi të ndryshme, nëse iu është dhënë kohë e mjaftueshme operatorëve
ekonomikë për të përgatitur ofertat dhe nëse prokurimi është bërë në nivelin e duhur.
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Në nivelin edhe më ‘ekonomik’, parimi përdoret për të parë nëse janë përdorur strategji
kontraktore të sakta ose nga më të mirat për minimizimin e shpërdorimeve dhe për të përfituar
nga ekonomitë e shkallës. Në nivel më politik, parimi i ekonomisë mund të përdoret për të
analizuar efikasitetin e shpërndarjes së transaksioneve dhe të sistemit si gjithëpërfshirës, si
dhe për të përcaktuar nëse ky sistem mund të përmirësohet në vazhdim. (Rregullat dhe
Udhëzuesi Operativ për Prokurim Publik, 2018, fq. 8)

2.3 Hapat në procesin e prokurimit publik
Në aspekt më të gjerë, prokurimi publik konsiderohet si proces i përfshirjes së administrimit
të kontratave. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave janë pothuajse të njëjta, andaj edhe
procesi i prokurimit publik përfundon me dhënien e kontratës.
Hapat në procesin e prokurimit janë të listuar në vazhdim:


Identifikimi i kërkesës



Përcaktimi i metodës së prokurimit



Planifikimi i prokurimit dhe zhvillimi i strategjisë



Përpunimi i procesit të prokurimit



Përgatitja dhe publikimi i dokumenteve të kërkesës



Takimi paraprak/ propozim dhe vizita në terren



Dorëzimi dhe hapja e ofertave/ propozimeve



Vlerësimi i ofertave/ propozimeve



Rekomandimi për dhënien e kontratës



Negociatat e kontratës



Çmimi i kontratës (nënshkrimi) (Lynch, 2013)

2.3.1 Fazat në procesin e prokurimit publik
Që çdo institucion apo kompani të operojë me sukses duhet t’i ndjek këto faza që janë pjesë
e procesit të prokurimit publik.
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1. Analiza e nevojave: Faza e parë në menaxhimin e procesit të prokurimit është
përcaktimi i kërkesës për burimet materiale dhe teknike që ka nevojë kompania. Nëse
vargu i produkteve ndryshohet atëherë duhet të rishikohet nomenklatura e burimeve
të kërkuara.
2. Vlerësimi i kërkesave për mallrat e blera: Pas përcaktimit se cilat produkte na
mungojnë dhe duhet të blihen, duhet përcaktuar kërkesat për një numër parametrash
në furnizim si: pesha, madhësia, niveli i shërbimit të furnizuesit si dhe specifikimet
tjera për secilin artikull të blerë.
3. Përcaktimi i formës së furnizimit: Para se të identifikojmë furnizuesit e mundshëm,
duhet përcaktuar forma e furnizimit, a është material apo furnizim teknik. Madje
kompanitë duhet menduar të fusin si pjesë e planeve të tyre, nëse është më
fitimprurëse që kompania të prodhojë vet disa nga burimet e nevojshme.
4. Përzgjedhja e furnitorëve: Zgjedhja e furnizuesve është një nga detyrat më të
rëndësishme në prokurim. Kërkimi për furnizuesin më të mirë kryhet duke mbledhur
informacion mbi kandidatët potencialë me ç ‘rast krijojmë një bazë të të dhënave për
furnitorët si dhe e vlerësojmë performancen e furnizuesve të përzgjedhur.
5. Prokurimi: Procesi i prokurimit përfshin në vetvete formalizmin e marrëdhënieve
kontraktuale, transferimin e pronësisë së burimeve, pagesën e tyre si dhe organizimin
e transportit të tyre.
6. Kontrolli i furnizimit: Efikasiteti i menaxhimit të zinxhirit vlerësohet si rezultat i
monitorimit të pajtueshmërisë me kushtet e kontratës sa i përket, afateve, çmimet,
cilësinë, sasinë si dhe parametrat e tjerë të furnizimit dhe shërbimit.
7. Zhvillimi i buxhetit të prokurimit: Përgatitja e buxhetit të prokurimit përfshin
kryerjen e llogaritjeve të përshtatshme ekonomike për të identifikuar shpenzimet e
sakta të procedurave dhe operacioneve.
8. Mbajtja e marrëdhënieve me furnizuesit: Vendosja e lidhjeve të ngushta me
furnizuesit siguron përfshirjen e kompanisë në një sistem të vetëm mikro-logjistik.
Mirëpo vlen të theksohet se ekzistojnë edhe skema të tjera sa i përket renditjes së
fazave të procesit të prokurimit, ndërsa në thelb qëndrojnë të njëjtat. (Precoro, 2016)

8

2.4 Prokurimi publik në Kosovë

Gjatë dekadës së fundit, prokurimi publik ka shënuar zhvillim të jashtëzakonshëm, pothuajse
në gjithë botën. Më shumë prokurimi është zhvilluar në ato vende që e kanë tejkaluar
tranzicionin, nga ekonomia e planifikua në ekonomi të tregut.
Evolucioni i prokurimit u përshpejtua gjatë viteve 1990, pasi qeveritë në të gjitha nivelet iu
nënshtruan presioneve ‘për të bërë më shumë, me më pak’. (Duli, 2011, fq. 17).

2.4.1 Historia e zhvillimit të prokurimit publik në Kosovë
Prokurimi publik filloi të përdoret në Kosovë menjëherë pas luftës, pra viti 1999. Duke parë
rëndësinë e një fushe të re të krijuar në Kosovë, Administrata e Kombeve të Bashkuara në
Kosovë- UNMIK, përgatiti dhe bëri zyrtar dokumentin e parë mbi prokurimin publik me 15
dhjetor 1999, i njohur si Udhëzimin i Administratës Financiare mbi Prokurimin Publik.
Këto dokumente të miratuara menjëherë pas luftës në Kosovë, ishin bazë e zbatimit dhe
menaxhimit të të gjitha prokurimeve, aktiviteteve për mallra, shërbime dhe punime.
Terminologjia e prokurimit dhe procedurat ishin analoge ndaj rregullave të prokurimit të
Bankës Botërore. Tendenca e tyre ishte që të gjitha prokurimet publike që kryheshin në
Kosovë duhet të përmbushnin kërkesat e tyre në mënyrë të drejtë, të hapur, transparente dhe
efikase, me një konkurrencë dhe çmim të përshtatshëm duke shmangur kështu çdo lloj të
konfliktit të interesit dhe korrupsionit.
Institucionet e prokurimit në Kosovë ishin themeluar në nivel qendror dhe lokal. Rregullorja
e prokurimit dhe Njësia Qendrore e Prokurimit janë themeluar si institucionet e nivelit të
tretë, ndërsa subjektet e prokurimit janë themeluar në të gjitha komunat e Kosovës si dhe
kompanitë publike. (Duli, 2011, fq. 37-38)
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2.5 Llojet e prokurimit publik në Kosovë

Shumica e aktiviteteve të prokurimit në Kosovë janë punime të kontraktuara nga qeveria,
mbi 50 %. Llojet e tjera të kontraktuara nga qeveria janë, furnizime rreth 40%, shërbime rreth
8% dhe konkurse të projektimit rreth 0,5%.
Lloji i procedurave të përdorura nga autoritetet kontraktuese është një aspekt tjetër i procesit
të prokurimit publik që u studiua me kujdes nga komisioni i BE-së.
Nga këto hulumtime është gjetur se, procedurat e hapura përbëjnë më shumë se 80% të vlerës
totale të procedurave të nënshkruara. Procedurat tjera janë përdorur shumë më pak dhe
përdorimi i procedurave të hapura sinjalizon përmirësimin e prokurimit publik, pasi që kjo
metodë është më pak e prirur për korrupsion dhe në të njëjtën kohë inkurajon konkurrencën.
Ndërsa sa i përket procedurave me negocim, flasim për periudhën 2008, ku vlera e saj arriti
deri në 19% të vlerës totale të kontratave të nënshkruara, me ç ’rast ngriti shqetësime të
mëdha për të gjithë vëzhguesit, përfshirë këtu edhe Komisionin Evropian. (Riinvest, 2012)
2.6 Manipulimi i ofertave në prokurimin publik në Kosovë
Ofrimi i ofertave është marrëveshje ndërmjet ofertuesve për të eliminuar konkurrencën në
procesin e prokurimit, duke rritur kështu çmimet, duke ulur cilësinë, duke kufizuar
furnizimin, që është mjaft i rrezikshëm për efektivitetin dhe integritetin e prokurimit, duke
privuar në këtë formë sektorin publik që të arrijë vlerën për para.
Rregullimi i ofertës, ndodh atëherë kur bizneset që pritet të konkurrojnë, fshehurazi
komplotojnë për të rritur çmimet ose për të ulur cilësinë e mallrave ose shërbimeve për
blerësit të cilët dëshirojnë të blejnë produkte përmes procedurave të prokurimit. Organizatat
publike dhe ato private shpesh mbështeten vetëm në një konkurrues, në mënyrë që të arrijnë
vlerë më të mirë për paratë.
Çmimet më të ulëta dhe produktet më të mira janë të dëshirueshme sepse ato rezultojnë në
burime që i përdorim tek produktet tjera. Manipulimi i ofertave mund të jetë vërtetë i
dëmshëm sepse ndikon në prokurimin publik. Këto komplote marrin burimet nga blerësit dhe
tatimpaguesit, duke zvogëluar në këtë formë besimin e publikut dhe e dëmtojnë përfitimet e
një tregu konkurrues. (Asllani dhe Statovci, 2018, fq. 188-191)
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2.6.1 Format e manipulimit të ofertave

Rregullat në procesin e prokurimit janë precize dhe rigoroze, mirëpo gjithmonë ka tendencë
që ato ti thyejnë. Tendencat më të mëdha janë paraqitur tek pjesa e manipulimit me tenderët
që kanë vlera të mëdha e që janë më komplekse. (Soreide, 2006)
Manipulimi i ofertave mund të marrë shumë forma të ndryshme që pengojnë përpjekjet e
blerësve, qeverive kombëtare dhe lokale për të marrë mallra dhe shërbime me çmim sa më të
ulët. Shumë shpesh konkurrentët pajtohen paraprakisht se cili do paraqesë ofertën fituese për
një kontratë të dhënë përmes procesit të prokurimit.
Skemat e manipulimit përfshijnë mekanizma për ndarjen e fitimeve shtesë të fituara si shkak
i çmimit më të lartë. Për shembull, konkurrentët të cilët bien dakord të mos ofrojnë fare oferta,
mund të marrin nën-kontrata nga ofertuesi (fituesi), për të ndarë të ardhurat në mënyrë ilegale.
Disa nga teknikat e përdorura për manipulim të ofertave janë:


Mbulo ofertën: Mbulimi i ofertës është mënyra më e shpeshtë që përdoret tek skemat
e manipulimit. Kjo ndodh kur individët ose firmat bien dakord të paraqesin ofertat që
përfshijnë të paktën një nga këto raste:
a). Konkurrenti është dakord të paraqesë një ofertë që është më e lartë se oferta e
fituesit të caktuar
b). Konkurrenti paraqet një ofertë që është e ditur që do jetë shumë e lartë për tu
pranuar, dhe
c). Një konkurrent paraqet një ofertë që përmban terma të posaçëm dhe që janë të
papranueshme për blerjet.



Zvogëlimi i ofertës: Skemat e manipulimit gjithashtu përfshijnë marrëveshje
ndërmjet konkurrentëve, ku një ose më shumë kompani bien dakord që të tërheqin
ofertën e dorëzuar më parë në mënyrë që oferta e fituesit të caktuar të pranohet.



Rrotullimi i ofertës: Teka skema e rrotullimit, kompanitë e komplotuara vazhdojnë
të ofertojnë, por ata pranojnë të marrin shpërblimin e caktuar. Tek kjo mënyrë
marrëveshjet mund të ndryshojnë. Për shembull, komplotistët mund të zgjedhin që të
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shpërndahen vlera monetare përafërsisht të njëjta nga një grup i caktuar kontratash
për çdo firmë, ose shpërndarja do bëhet sipas madhësisë që posedon kompania.


Alokimi i tregut: Konkurrentët zbulojnë tregun dhe pranojnë të mos konkurrojnë për
klientët e caktuar ose për zonat gjeografike të caktuara. Për shembull, firmat
konkurruese mund të alokojnë klientë të veçantë ose llojet e konsumatorëve në firma
të ndryshme, në mënyrë që konkurrentët të mos ofrojnë asnjë ofertë në procesin e
tenderimit. Si shpërblim, atij konkurrenti do i ndahet shuma e caktuar monetare si dhe
gjithmonë para se të ofertojnë kompanitë e tjera do konsultohen nëse mund të arrijnë
marrëveshje. (OECD, pa datë)

2.7 Ligji dhe tendencat e tij në prokurimin publik në Kosovë
Qëllimi i ligjit për prokurimin publik në Kosovë është që të sigurojë koston më efikase dhe
efektive, të jetë transparente, të ketë përdorim të duhur të fondeve publike si dhe të fondeve
të tjera.
Kosova duke vendosur kërkesat dhe rregullat që do të respektohen, procedurat që do të
ndiqen, rregullat dhe detyrimet që duhet të kryhen, çoftë nga personat, operatorët ekonomikë,
ndërmarrjet, autoritetet kontraktuese, koncensionarët e punëve si dhe organet publike, të cilët
në njëfarë mënyre marrin pjesë në procesin e prokurimit, janë të lidhur në mënyrë direkte me
përdorimin e fondeve publike.
Ligji mbi prokurimin publik synon të sigurojë integritetin dhe llogaridhënien e zyrtarëve të
prokurimit publik, nëpunësve civilë dhe personave të tjerë dhe i mbron nga çdo formë
diskriminimi, duke siguruara kështu shkallë të lartë të transparencës.
Qëllim tjetër i ligjit të prokurimit është që të promovojë krijimin e institucioneve, që kanë
kulturë të paanshme dhe shfaqin etikë tek të gjithë të punësuarit, duke arritur kështu të
nxjerrin vlerën për para për secilin aktivitet të prokurimit që ata e fillojnë. (Ligji për Prokurim
Publik, 2011)
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2.7.1. Kuadri legjislativ

Ligji i prokurimit publik në Kosovë është miratuar për herë të parë në vitin 2003 dhe u
ndryshua në vitin 2007, me qëllim të përafrimit të aktiviteteve të prokurimit me direktivat e
BE-së, duke thjeshtuar disa kërkesa ligjore dhe duke i bërë më të kuptueshme disa çështje që
lejonin hapësirë për keqkuptime.
Transformimet më të rëndësishme ishin krijimi i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), si
dhe rritja e fleksibilitetit. Rregullorja për Koncesionet u hoq nga Ligji i Prokurimit Publik
(LPP), me qëllim që të parandalojnë konfuzionin. Diçka tjetër e rëndësishme që u krijua ishin
edhe formularët standard për çdo lloj njoftimi si, kodi i etikës, modeli për raportimin e
kontratave, modeli i dosjes së tenderit, formulari i ankesës dhe shumë dokumente të tjera.
Ligji përmban parimet kryesore si parimi i transparencës dhe llogaridhënies. Legjislacioni
gjithashtu pasqyron edhe vlerën për para dhe konkurrencën e lirë.
Në përgjithësi ndryshimet e shpeshta të ligjit të prokurimit publik, 8 herë që nga viti 2003
kanë shkaktuar disa rrethana të ndryshme, sidomos nevojën për tu përshtatur me zhvillimet
e reja në prokurimin publik dhe nevojën për harmonizimin e vazhdueshëm me direktivat e
BE-së, ndërsa si masë parandaluese për ndryshime kaq të shpeshta mund të jetë një planifikim
strategjik i mirëfilltë mirëpo që mbetet një sfidë e institucioneve për të zhvilluar legjislacionin
dhe për ta zbatuar atë. (Strategjia Kombëtare e Prokurimit Publik 2017-2021, 2017)

2.8 Korrupsioni në sistemin e prokurimit publik në Kosovë
Trilionë para shpenzohen çdo vit në mbarë botën duke blerë mallra dhe shërbime për
projektet publike. Nga shkollat tek spitalet, e shumë institucione të tjera kjo paraqet buxhete
të mëdha, plane komplekse dhe mundësi ideale për korrupsion.
Kontrata për furnizuesit mund të jepen pa konkurrencë të ndershme dhe kjo lejon që
kompanitë me lidhje politike të triumfojnë mbi rivalët e tyre. (Transparency.org, pa datë)
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Korrupsioni në Kosovë paraqet rreziqe të larta për kompanitë që operojnë ose planifikojnë të
investojnë në vend. Mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në administratën publike të
Kosovës rezulton në korrupsion të përhapur dhe ndikon negativisht në klimën e investimeve.
Gjykata, doganat, shërbimet publike dhe sektorët e prokurimit janë më të prekurit nga
korrupsioni. Përderisa ligjet anti-korrupsion janë të forta, sistemi gjyqësor është jo efikas
duke çuar në zbatim të dobët. Ryshfeti aktiv dhe pasiv, zhvatja e parave dhe shpërdorimi i
detyrës është i ndaluar nga Kodi Penal i Kosovës.
Sektori i prokurimit publik të Kosovës nuk ka transparencë dhe llogaridhënie dhe është mjaft
i ndjeshëm ndaj korrupsionit. Pothuajse gjysma e të gjitha kompanive, raportojnë se pagesat
lehtësuese dhe dhuratat për zyrtarët e prokurimit janë më se të zakonshme për të siguruar
kontratat publike. Kompanitë ndërkombëtare raportojnë se shumë shpesh ndodhin parregullsi
kur kemi të bëjmë me tenderë të vlerave të larta. Rastet më të mëdha të parregullsive gjenden
në kriteret e pranueshme risë, dhënies së tenderëve publikë dhe vlerësimin e ofertave. (Ayed,
2017)
Një nga kritikat e vazhdueshme nga Raporti i Progresit, është dështimi i institucioneve
përkatëse për zbatimin e praktikave më të mira në procesin e prokurimit. Shumë OJQ kanë
identifikuar abuzimin e ligjit në prokurimin publik për dhënien e tenderëve të njerëzve më të
afërt të politikanëve që janë në krye të shtetit.
Vetëm gjatë periudhës 2015, Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), ka pranuar 592 ankesa
për prokurimin publik, në sektorin publiko-privat të cilët kanë kundërshtuar vendimet e
autoriteteve kontraktuese për dhënien e kontratës, vendimet mbi anulimin e aktiviteteve të
prokurimit ose kundër favorizimit teknik/diskriminues të paraqitura në dosjen e tenderit.
(Riinvest, 2016)
2.8.1 ‘Transparenca’ në sistemin e prokurimit publik në Kosovë
Transparenca në procesin e prokurimit publik nënkupton që informacioni mbi këtë proces
duhet të jetë në dispozicion për të gjithë, si: kontraktuesit, furnizuesit, ofruesit e shërbimeve
dhe i gjithë publiku i gjerë. (Lynch, pa datë)
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Prokurimi publik, si mesatare e llogaritur përfshin rreth 20% të GDP-së së vendeve, që përbën
një sasi masive të shpenzimeve në shkallë globale. Në parim, fondet e prokurimit supozohet
të shkojnë në investime të rëndësishme sociale siç janë arsimi dhe infrastruktura. Por
prokurimi është një nga fushat më të korruptuara të shpenzimeve publike. Banka Botërore
vlerëson se korrupsioni shton rreth 20% të kostos së prokurimit publik e në disa raste edhe
më shumë.
Kosova ka bërë disa herë ndryshime në ligjin e prokurimit, ku ky i fundit është në përputhje
me normat e Bashkimit Evropian. Megjithatë, zbatimi i ligjit lë shumë për të dëshiruar, pasi
prokurimi shpesh përdoret si mjet i patronazhit politik. Si rezultat, ofertuesit e favorizuar
gëzojnë përfitime jo proporcionale në tenderët publikë, ndërkohë që shumë biznese tjera
s’kualifikohen në një teknikë e disa të tjera nuk ofertojnë fare. Thyerja e kësaj dinamike është
mjaft sfiduese, por jo e pamundshme, me kusht që të rritet transparenca.
Si hap i parë i nevojshëm është që të bëhet nevoja për reforma të tilla, ku si objekt i një debati
të hapur të jenë qeveria dhe aktorët joqeveritarë.
Madje, disa OJQ kanë marrë iniciativën që të organizojnë edhe konferencë, ku qëllimi
kryesor ishte vetëdijesimi i zyrtarëve të prokurimit që në çdo aktivitet të prokurimit të ketë
transparencë dhe llogaridhënie. Në këtë mënyrë do rritet edhe efikasiteti i procesit të
prokurimit publik në Kosovë. (Center for International Private Enterprise, 2012)
2.9 Rreziqet në procesin e prokurimit
Menaxhimi i rrezikut është mjaft i rëndësishëm në të gjitha projektet e prokurimit publik.
Sasia e kohës dhe burimeve të shpenzuara në menaxhimin e rrezikut duhet të jenë
proporcionale me nivelin e pasigurisë të përfshirë në procesin e prokurimit.
Projektet të cilat janë komplekse dhe me shumë faza, menaxhimi i rrezikut është dallimi në
mes suksesit dhe dështimit, pasi këto të dyja i ndan një fije e hollë. (Introduction to Risk
Management in the Public Procurement of Innovation, pa datë)
Secila fazë e prokurimit publik ndërthur në vetvete, rrezikun e gabimeve që më pas përcillet
edhe në fazat e tjera gjer në fund të aktivitetit të prokurimit.
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Për të adresuar këto rreziqe, është e rëndësishme që të sigurohemi nëse procesi është
transparent, a tregojnë profesionalitet në punën e tyre zyrtarët e prokurimit si dhe a ekziston
një mekanizëm adekuat i llogaridhënies dhe kontrollit në procesin e prokurimit.
Rreziqet më të mëdha me të cilat ballafaqohet procesi i prokurimit, përfshin këto faza:


Faza para ofertave - problemi i parë dhe më kryesori është mungesa e vlerësimit
adekuat të nevojave nga AK. Kjo rrjedh në mënyrë të vazhdueshme në planifikime të
dobëta të buxhetit të prokurimit publik.

Në adresimin e kësaj çështje, ne synojmë të sigurojmë një vlerë më të mirë me paratë e
taksapaguesve dhe të arrijmë integritet më të lartë në procesin e prokurimit. Me këtë
kuptojmë që prokurimit nuk duhet thjesht të trajtohet si proces teknik, pasi specialistët e kësaj
fushe duhet të jenë të përfshirë në marrjen e vendimeve mbi mënyrën e menaxhimit të
burimeve të tyre.
Një tjetër rrezik në fazën e para ofertave, është edhe përkufizimi i kërkesave (kriteret e
specifikimit dhe të dhënies). Ndonjëherë praktikuesit e prokurimit përcaktojnë specifikimet
në mënyrë që ato të jenë të përshtatura për një kompani të caktuar. Për më tepër, kriteret e
dhënies janë shumë të paqarta duke lënë kështu hapësirë për manipulime.


Faza e ofertimit- në këtë fazë niveli i informacionit mund të mos jetë i njëtrajtshëm
për të gjithë. Tërheqja e një numri të mjaftueshëm të ofertuesve në prokurimin publik
përmes proceseve që janë të hapura, mbetet një problem kyç. Ndarja e informacionit
duhet të sigurohet duke imponuar dispozita ligjore që detyrojnë autoritetet
kontraktuese që të sigurojnë një grup të barabartë me informacion të arritshëm për të
gjitha palët. Kjo do siguronte konkurrencë më të madhe në proces. Po ashtu në këtë
fazë ekziston një rrezik i fshehtë ndërmjet ofertuesve që qojnë në çmime joadekuate
ose edhe ndreqje të paligjshme të çmimeve.

Një tjetër grup rreziku në këtë fazë është pjesa ë dhënies së kontratës. Ky segment është i
prirur ndaj konfliktit të interesit dhe korrupsionit që rezultojnë si shkak i fitimeve financiare
(ryshfet), ose për shkak të familjaritetit me ofertuesit (të cilët mund të kthejnë shpërblimin
në forma të tjera jo-financiare).


Faza e pas ofertave- është gjithashtu e ekspozuar ndaj rreziqeve të caktuara. Rreziku
më i madh është në dështimin për të monitoruar performancen e kontraktorëve, në
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veçanti mungesën e mbikëqyrjes së cilësisë dhe kohës. Kjo rezulton në, ndryshim
thelbësor në kushtet e kontratës për të lejuar më shumë kohë dhe çmime më të larta
për ofertuesit si dhe zëvendësimi i produktit/shërbimit nën standardet e dhëna tek
kontrata.
Një rrezik tjetër është që sub-kontraktorët dhe partnerët të zgjidhen në mënyrë jo transparente
si dhe faturimi i rremë për mallrat dhe shërbimet që nuk janë furnizuar ende.
Përcaktuesi kryesor i një sistemi efikas të prokurimit është disponueshmëria e mekanizmave
mbikëqyrës dhe kapaciteti për të siguruar kontroll efektiv.
Ekzistimi i mekanizmave të brendshëm veprojnë si një instrument i menaxhimit të procesit
të prokurimit. Këto kontrolle përdoren si mjete në shumë vende për të kontrolluar
pajtueshmërinë me procedurat e prokurimit.
Ekzistojnë edhe disa mekanizma të drejtpërdrejtë të kontrollit social duke përfshirë, palët e
interesuara, jo vetëm të sektorit privat mirëpo edhe publikun e gjerë në shqyrtimin e procesit
të prokurimit. Madje tek disa vende është e zakonshme që të përfshihen në rishikimin e
aktiviteteve të prokurimit disa komisione parlamentare ose një komision ad-hoc për hetimin
e çështjeve specifike, në mënyrë që të ngritin efektivitetin dhe transparencën e procedurave
të prokurimit. (Riinvest, 2012)
2.10. Çka është prokurimi elektronik?

Metodat tradicionale të prokurimit çdo ditë e më shumë po bëheshin joefikase sidomos për
kohën e madhe që duhej kushtuar pasi të dhënat duhet të futeshin në mënyrë manuale.
Mungesa e transparencës dhe dukshmërisë së të dhënave po krijonin nevojë urgjente për një
sistem elektronik që do lehtësonte punën dhe në të njëjtën kohë do rriste efikasitetin.
(DeltaBid, pa datë)
Sistemet e e-prokurimit iu lejojnë blerësve të zgjedhin dhe të blejnë mallra dhe shërbime nga
furnizuesit në mënyrë elektronike. Përdoruesit mund të zgjedhin nga katalogët e sistemit ose
faqet e internetit dhe krijojnë urdhra të cilat pasta autorizohen në mënyrë elektronike dhe
dërgohen tek furnizuesit. (The University of Edinburgh, 2017)
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Organizatat gjithnjë e më shumë po zgjedhin që të përdorin platformën elektronike të
prokurimit, duke shfrytëzuar potencialin e saj për të luftuar parregullsitë dhe shpenzimet e
panevojshme. Organizatat investojnë shumë burime në procesin e prokurimit të mallrave,
shërbimeve dhe burimeve të tjera, prandaj një proces efikas dhe i përmbajtur i prokurimit
është një avantazh i madh për bizneset. (C1 India, pa datë)
Proceset e prokurimit në formë manuale mund të jenë të gjata dhe të rënda, shpesh duke
marrë periudha të gjata kohore, nganjëherë edhe 3 muaj kur flasim për tenderë me vlera të
mëdha. Në këtë mënyrë u zhvillua edhe platforma elektronike e prokurimit, ku të gjitha
proceset kryhen në formë elektronike duke kursyer në këtë formë kohë dhe para.
Shumica e platformave elektronike të prokurimit janë sisteme relativisht të thjeshta për
përdorim. Këto sisteme zakonisht përshijnë ngarkimin e dokumenteve të tenderit në faqen e
krijuar, me hyrje të sigurte, autentifikim dhe rregulla të regjistrimit. Ky sistem i krijuar ka
mundësuar që përdoruesit të jenë në gjendje të shkarkojnë tenderët në një format elektronik
duke iu lehtësuar shumë procesin për tenderim. (Tendertailor, pa datë)
2.11 Benefitet e përdorimit të e-prokurimit
Prokurimi elektronik përcakton automatizimin e proceseve të prokurimit duke përdorur
aplikacione dhe teknologji të bazuara në internet. Përmes e-prokurimit, zyrtarët e prokurimit
në të gjithë botën komunikojnë informacionin në mënyrë më efikase, duke riorganizuar
procesin e prokurimit dhe duke ulur kohën e kostot, pa kompromentuar standardet dhe
cilësinë. (Oxford College of Procurement and Supply, pa datë)
Disa nga benefitet e përdorimit të e-prokurimit janë të paraqitura në vazhdim:


Reduktimi i shpenzimeve: Prokurimi elektronik ju kursen para duke parandaluar
shpenzimet e dyfishta që lidhen me sistemet e bazuara në letër, për shembull (kostoja
e vulave për të postuar dokumentet tuaja).



Shpenzime më transparente: Prokurimi në formë elektronike e bën më të lehtë
analizimin e raporteve mbi procedurat e prokurimit, çka do të thotë që ne mund të
sigurohemi për procedurat e prokurimit a janë në përputhje me politikat e
ndërmarrjes.
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Rritja e produktivitetit: Në momentin që ne mësojmë si të përdorim sistemin
elektronik të prokurimit do të kursejmë shumë më shumë kohë se kur e përdornim
prokurimin tradicional. Duke pasur të dhënat e ruajtura në formë elektronike e
lehtëson më shumë procesin e dorëzimit të tenderëve. Madje, përdorimi i shabllonëve
bën që dokumentet të plotësohen më shpejtë.



Eliminimi i letrave: A jeni të lodhur për të gjetur hapësirë për të ruajtur gjithë ato
letra? Me e-prokurimin, çdo gjë mund të ruhet në formë elektronike. Kjo jo vetëm që
ju kursen në ruajtjen e hapësirave mirëpo e bën procesin e gjetjes së tenderëve më të
vjetër shumë më të thjeshtë.



Rritja e shpejtësisë së transaksionit: E-prokurimi në të njëjtën kohë është më efikas
dhe bën që të kursehet kohë. Përderisa trajtimi elektronik e thjeshton procesin e
blerjes, shpejtësia e transaksionit rritet. Në këtë mënyrë e-prokurimi i eliminon
aktivitetet e panevojshme duke ju lejuar të përqendroheni në detyra më të vlefshme.



Blerje të standardizuara: Kur në ndërmarrjen tuaj keni departamente të ndryshme,
doemos ka dallime se çfarë blejnë. Kryerja e blerjeve në mënyrë elektronike e bën më
të lehtë për çdo departament të përputhet me standardet e prokurimit të kompanisë.



Reduktim i gabimeve: Dokumentet në formë elektronike janë më të efektshme dhe
në këtë mënyrë janë më të lehta për të kontrolluar gabimet. Në këtë mënyrë aktivitetet
e prokurimit përmes formave elektronike janë më të sigurta. (Boariu, 2015)
Në këtë mënyrë, përparësitë e prokurimit elektronik po bëhen gjithnjë e më shumë të
dukshme, meqë përdorimi i tij po ka efekt shumë më të madh.
Nuk ka qenë e lehtë për zyrtarët e prokurimit që të mësojnë sistemin, pasi edhe kjo
formë ka sfidat e veta, megjithatë prokurimi elektronik ka sjellë një epokë shumë më
të frytshme edhe në sektorin publik edhe në atë privat. (Purchasing & Procurement
Center, pa datë)
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2.12 Prokurimi elektronik në Kosovë
Qeveria e Kosovës pas një analize gjithëpërfshirëse, involvoi palët më të rëndësishme të
interesit dhe palët e jashtme për të krijuar një sitëm elektronik për prokurimin publik. Kjo u
miratua në vitin 2012 nga Banka Botërore.
Ky raport përmbante një udhërrëfyes për futjen e një sistemi të IT-së, me qëllim për ti
menaxhuar të gjitha proceset e prokurimit.
Më pas u nënshkrua një kontratë e detajuar që inkorporonte të gjitha kërkesat dhe që ishte
nënshkruar me datë 8 dhjetor 2014, me një vlerë totale prej 578,991 euro. Banka Botërore së
bashku me Ministrinë e Financave, në emër të Komisionit Rregullator të Prokurimit Publik
(KRPP), zbatimin e projektit e filluan me 15 dhjetor 2014, dhe pritej që të jetë i përfunduar
me 14 dhjetor 2015. (Raporti i Auditimit për Zbatimin e Kontratës për Sistemin e Prokurimit
Elektronik, 2015)

Faqja zyrtare e prokurimit elektronik në Kosovë, gjendet brenda faqes së KRPP-së, ku hapet
dritarja e-prokurimi. Në këtë ueb faqe, të gjitha informatat mbi aktivitetet e prokurimit janë
të publikuara duke përfshirë, llojet e njoftimeve të kontratës, njoftimet për nënshkrimin e
kontratës etj.
Prokurimi elektronik është përdorur më së pari nga AK, ndërsa operatorët ekonomikë ende
nuk janë të detyruara që ta përdorin sistemin e tillë elektronik, mirëpo pritet shumë shpejt që
në janar të vitit 2019, e-prokurimi të jetë i obligueshëm edhe për OE. (Lerman dhe Janevski,
2016)
Një proces i suksesshëm i prokurimit elektronik varet shumë nga saktësia e të dhënave që
përdoruesit i gjejnë në sistem. Vlefshmëria e të gjitha të dhënave mund të bëhet nga serveri
dhe individi.
Serveri e verifikon vlefshmërinë e të dhënave të ofruara nga ana e përdoruesit përmes
paralajmërimeve afër fushave të plotësuara nëse rastësisht përdoruesi ka futur të dhëna të
gabuara.
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Individi e bën verifikimin përmes logjikës së punës për të gjetur gabimet në të dhëna. Nëse
përdoruesi ka gabuar në plotësimin e fushave me të dhëna, sistemi nuk e lejon që të vazhdojë
më tej pa përmirësuar gabimet e bëra. (Hajdari, 2018)
2.12.1 Të dhëna mbi përdorimin e e-prokurimit në Kosovë
Përdorimi i sistemit elektronik të prokurimit u bë i detyrueshëm për të gjithë AK, në nivel
qendror duke filluar nga viti 2016 dhe për të gjitha AK në nivel lokal, nga janari i vitit 2017.
Aktualisht rreth 97% e procedurave të prokurimit janë të mbuluara dhe kryhen përmes
sistemit elektronik të prokurimit.
Procedurat të cilat kryhen përmes e-prokurimit janë: Procedura e hapur, e kufizuar, procedura
e negociuar me konkurrencë (oferta dyfazëshe), procedura e negociuar pa publikim të
kontratës si dhe vlera minimale dhe kuotimet.
Sipas disa hulumtimeve është gjetur që sistemin elektronik të prokurimit janë duke e përdorur
shumë dhe si vërtetim i kësaj janë edhe këto të dhëna të paraqitura: Rreth 186 Autoritete
Kontraktuese, janë regjistruar dhe e përdorin sistemin, 5500 Operatorë Ekonomikë janë të
regjistruar dhe e përdorin sistemin, 14,000 përdorues (individë), rreth 6000 njoftime për
kontratë janë botuar dhe përgatitur nga sistemi dhe rreth 4000 nënshkrime të kontratës janë
publikuar deri më tani në sistemin elektronik të Prokurimit në Kosovë.
Janë bërë disa krahasime në mes viteve 2016/2017-2018, dhe janë gjetur këto rezultate sa i
përket e-prokurimit.
Në vitin 2016/2017, rreth 30% e prokurimeve kanë pasur të paktën një ofertë elektronike,
ndërsa dorëzimi i ofertave në mënyrë elektronike është në nivelin 20% nga numri i
përgjithshëm i ofertave të pranuara në të gjitha prokurimet e përgatitura dhe të publikuara
përmes sistemit.
Ndërsa në vitin 2018, 50% e prokurimeve kanë pasur të paktën një ofertë elektronike dhe
30% nuk kanë pasur oferta elektronike nga numri i përgjithshëm i ofertave të pranuara. Nga
kjo rezultojë, që çdo vit e më shumë individët dhe OE po e përdorin sistemin e elektronik të
prokurimit, duke i lehtësuar punë vetes dhe AK njëkohësisht.
Në vitin 2016/2017, mesatarja e vizitës së faqes se e-prokurimit ishte rreth 200.000 herë
klikime gjatë 24 orëve, ndërsa gjatë vitit 2018 mesatarja u rrit në 500.000 klikime gjatë 24
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orëve. 10.000 transaksione u realizuan gjatë ditës për të gjitha llojet e njoftimeve midis
përdoruesve të sistemit. (Uka, 2018)
2.13 Ndryshimet pozitive në prokurimin publik në Kosovë
Gjakova arrin që të jetë komuna e parë në Kosovë sa i përket kontratave të hapura dhe të
publikuara në faqen zyrtare të Komunës. Hapja e kontratave është bërë si rezultat i
bashkëpunimit të Demokraci Plus, Komunës së Gjakovës dhe projektit të Usaid-it.
Ideja e një vendimi të tillë ishte që të rritet transparenca dhe në këtë mënyrë të gjitha palët
mund të shohin se si komuna ka lidhur kontrata, në çfarë kushte, me cilët operatorë dhe me
çmime për njësi veç e veç.
Andaj shembullin e komunës së Gjakovës duhet ta ndjekin edhe 37 komuna të tjera, në
mënyrë që hapja e kontratave përveç rritjes së transparencës bën të mundur që edhe OJQ-të
dhe mediat e ndryshme të kryejnë hulumtimet e tyre dhe të ekspozojnë rastet e dyshimta për
korrupsion. Rrjedhimisht kjo e rrit besimin e qytetarëve të Kosovës. (Democracy Plus, 2018)
2.14 Elaborimi i të dhënave statistikore sa i përket ankesave në prokurimin publik në
Kosovë
Vlerësimi i tenderëve është proces i cili ka për qëllim të garantojë mjete juridike efektive për
ankim nga ana e operatorëve ekonomikë në prokurimin publik. Në mënyrë që të vendoset
drejtësi në procesin e prokurimit është krijuar OSHP- organi shqyrtues i prokurimit, si entitet
i cili bën nxjerrjen e rregullave dhe monitorimin e prokurimit.
Organizata Demokracia plus, në raportin që ka zhvilluar ka gjetur disa parregullsi dhe
probleme me transparencën e OSHP-së. Ueb faqja mbetet ende e papërshtatshme, ankesat
nuk publikohen të plota dhe seancat ende vazhdojnë të mbahen pa praninë e publikut dhe
palëve. Të tilla probleme kanë ndikuar që në vitin 2015 të ndërmerren 58 padi kundër këtij
institucioni.
Mirëpo për dallim nga periudhat e kaluara raportuese, ka një hapje të OSHP-së pasi nga 122
seanca të mbajtura, 47 kanë qenë të mbyllura ndërsa 75 tjera kanë qenë të hapura dhe po të
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krahasojmë me periudhën e kaluar ku 60% e seancave kanë qenë të mbyllura dhe vetëm 40%
të hapura kemi një evoluim pozitiv sa i përket kësaj pjese.
Gjatë periudhës së vitit 2017 janë parashtruar gjithsej 144 ankesa dhe janë nxjerr 122
vendime. Brenda kësaj periudhe raportuese edhe pse janë parashtruar 144 ankesa, në
shumicën e rasteve OSHP nuk ka konfiskuar depozitat të cilat operatorët janë të obliguar t’i
paguajnë. Në 48 raste OSHP ka vendosur në favor të AK dhe në 71 raste në favor të OE. Nga
48 raste që janë vendosur në favor të AK, vetëm në 13 raste janë konfiskuar depozitat e OE,
përderisa 36 raste të tjera iu janë ‘falur’ OE. (Democracy Plus, 2017)

2.14.1 Autoritetet Kontraktuese me më së shumti ankesa
Duke ditur rolin kyç që kanë autoritetet kontraktuese në procesin e prokurimit publik, është
e ditur që do ketë edhe hapësirë për ankesa nga ana e operatorëve ekonomikë. AK me më së
shumti ankesa janë:


Korporata Energjetike e Kosovës- AK KEK është autoriteti ndaj të cilit janë shfaqur
më së shumti ankesa. Ky autoritet ka bërë 81 njoftime për dhënie të kontratës gjatë
kësaj periudhe, ku 22 OE kanë shprehur pakënaqësi. Ankesat e këtyre OE janë trajtuar
në 12 seanca të hapura dhe 9 seanca të mbyllura. Paneli shqyrtues ka marrë 13
vendime në favor të AK dhe 9 vendime në favor të OE.



Komuna e Gjakovës- Kjo komunë radhitet e dyta sa i përket numrit të ankesave. Nga
16 njoftime për dhënie të kontratës, rreth 11 lëndë ka pasur në OSHP. Gjithsej janë
mbajtur 7 seanca, ku katër kanë qenë të hapura dhe 3 të mbyllura. Paneli shqyrtues
ka vendosur 7 herë në favor të operatorëve dhe katër herë në favor të AK.



Komuna e Prizrenit- Në OSHP janë pranuar rreth 7 ankesa, ku paneli ka vendosur në
favor të OE katër herë dhe tre herë në favor të AK.



Ministria e Shëndetësisë- Një ndër autoritetet problematike është edhe kjo ministri.
Ka pasur rreth 11 ankesa, ku 10 herë është vendosur në favor të OE dhe vetëm një
herë në favor të AK.
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QKUK- Gjatë 19 njoftimeve për dhënie të kontratës, ka pasur katër ankesa, ku dy
janë aprovuar dhe dy janë hedhur poshtë, ani se ekspertët raportet e tyre i kanë pasur
3 në favor të OE dhe një në favor të AK.

2.15 Performanca në prokurimin publik në Kosovë

Indikatori kryesor që shërben edhe si matës i procesit të prokurimit është Performanca. Ideja
që të realizohej ky hulumtim ishte gjetja dhe krahasimi i të dhënave në mes pesë komunave,
duke dashur të nxjerrim në pah praktikat më të mira dhe ato më të këqija si dhe përmirësimet
që duhet bërë në vazhdim.
Zbatimi i ligjit ka të bëjë me ankesat kundër AK, kundër OSHP-së, të gjeturat e zyrës së
Auditorit etj. Sipas rezultateve del që komuna e Vushtrrisë ka performancen më të mirë, ku
nga 28 pikë është vlerësuar me 14. Ndërsa me performancen më të dobët është komuna e
Gjakovës dhe ajo e Gjilanit. Figura ilustron të dhënat si më poshtë:

Figura 1: Indikatori ‘Zbatimi i Ligjit’

Në indikatorin e dytë që është praktikat më të mira prin Komuna e Prishtinës, e cila komunë
aplikon standardet për hulumtimin e tregut dhe specifikimin teknik të tenderëve. Vlen të
theksohet që kjo komunë ka hartuar edhe një plan të integritetit. E dyta me radhë është
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komuna e Vushtrrisë e që është komuna më e disiplinuar në çështjen e ekzekutimit të
pagesave brenda afatit ligjor.
Indikatori tjetër e që është shumë i rëndësishëm ka të bëjë me transparencën e prokurimit
publik. Gjatë analizimit të të dhënave dhe vlerësimit të pyetësorëve, kemi ardhur në
përfundim që Komuna e Prishtinës jo vetëm që prin sa i përket transparencës por edhe ka një
platformë mjaft të avancuar që iu lehtëson qasjen qytetarëve në të dhënat e lejuara. Ndërsa të
njëjtën gjë nuk mund të themi edhe për komunën e Gjilanit e cila ka shumë për të punuar në
këtë pjesë duke përmirësuar ueb faqen dhe duke lejuar qasje në dokumente publike.

Figura 2: Indikatori ‘Transparenca’
Indikatori tjetër ka të bëjë me konkurrencën. Komunat e Kosovës duhet të zbatojnë të gjitha
procedurat në mënyrë që konkurrenca të mos dëmtohet nga përkatësia politike apo çfarëdo
gjëje tjetër. Edhe në këtë pikë Komuna e Prishtinës radhitet e para, ndërsa të tjerat janë në
nivel pak më të ulët. Pikët janë të ilustruara në figurën më poshtë:
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Figura 3: Indikatori ‘Konkurrenca’

Qëllimi kryesor i këtij raporti ka të bëjë me ofrimin e një pasqyre të qartë të prokurimit publik
në komunën e Prishtinës, Gjakovës, Vushtrrisë, Gjilanit dhe Pejës. Mund të thuhet se ka
përpjekje në krijimin më të mirë të procesit të prokurimit por duhet ende shumë punë për të
zhvilluar një konkurrencë të ndershme, rritje të transparencës dhe zbatimit të ligjit.
(Democracy Plus, 2018)
2.16 Prokurimi publik në Shqipëri
Shqipëria mbetet ende një nga vendet më të varfra të Evropës dhe me plot sfida për të
ardhmen.
Institucionet ndërkombëtare në raport me Shqipërinë shpesh kanë shprehur shqetësime në
lidhje me natyrën endemike të korrupsionit në të gjitha sferat e jetës përfshirë këtu edhe atë
të prokurimit publik. Shteti shqiptar ende ka dështime të vazhdueshme në ngritjen e një
sistemi efektiv dhe transparent të prokurimit publik. Kjo do të thotë që sfidat me të cilat po
përballet Shqipëria në këtë fushë janë të vështira dhe mund të themi që nuk pritet të
përmbushen lehtë ose brenda një afati të shkurtë kohor. (Res Publica, 2015)
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Prokurimi publik u bë nevojë thelbësore për shoqërinë dhe institucionet në Shqipëri. Nga viti
1995 e deri më sot, sistemi i prokurimit ka kaluar nëpër disa faza të ndryshimit dhe zhvillimit
si dhe ndryshime në kuadrin legjislativ.
Qeveria shqiptare ka ndërmarrë dhe ka realizuar disa iniciativa dhe aktivitete ligjore në
fushën e prokurimit publik për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e
Stabilizim Asocimit si dhe në përputhje me prioritetet e Shqipërisë gjithmonë duke marrë
parasysh edhe rekomandimet e raporteve të progresit të Komisionit Evropian.
Si objektiva të sistemit të prokurimit publik në Shqipëri janë, që të promovojë efikasitetin në
çdo procedurë të prokurimit të iniciuar, të sigurojë një përdorim më të mirë të fondeve publike
dhe të zvogëlojë kostot procedurale, të inkurajojë operatorët ekonomikë që të marrin pjesë
në procedurat e prokurimit publik, të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve, të garantojë
një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë OE që marrin pjesë në aktivitetet e
prokurimit si dhe të garantojë integritetin, besimin e publikut dhe transparencën në fushën e
prokurimit publik. (Republika e Shqipërisë, Agjencia e Prokurimit Publik, pa datë.)

2.16.1 Historia e zhvillimit të prokurimit publik në Shqipëri

Para vitit 1990, për shkak të sistemit komunist në Shqipëri, prokurimi publik ishte një
koncept i panjohur. Duke qenë se në këtë sistem ndalohej sipërmarrja private, atëherë nuk
kishte vend për konceptin e prokurimit publik i cili në thelb është një kontratë apo
marrëveshje në mes një enti publik dhe atij privat.
Në vitin 1990, në kuadër të ndryshimeve politike që kishin përfshirë edhe Shqipërinë, edhe
pse në fuqi ishte ende një sistem komunist, rikthehet përsëri koncepti i ‘privatit’, që shënon
edhe fillimin e sistemit të prokurimit publik në Shqipëri.
Në periudhën 1990-1995, janë hartuar edhe aktet e para nënligjore që rregullonin sistemin e
prokurimit publik në Shqipëri.
Duke konsideruar rëndësinë që kishte prokurimi publik, u hartua dhe u miratua ligji mbi
prokurimin, me datë 26 korrik 1995. Ky ligj krijoi terrenin e parë normativ mbi të cilën u
mbështeten praktikat e prokurimeve publike. Kështu parimi i transparencës, llogaridhënies e
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paanshmërisë ishin pjesë e ligjit çka ndihmuan në rritjen e efektivitetit të prokurimit publik.
(Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal, 2009)

2.16.2 Aspektet ekonomike në sistemin e prokurimit publik në Shqipëri

Zhvillimi i rregullave të prokurimit brenda një tregu, nënkupton se qëllimi i tij në njëfarë
mënyre është instrument i ndjekjes së mirëqenies ekonomike. Në një ekonomi tregu,
mirëqenia ekonomike mund të arrihet duke ndjekur objektivin ekonomik ose duke rritur
efikasitetin.
Procesi i prokurimit publik synon menaxhimin e fondeve publike. Duke kërkuar vlerën më
të mirë për para dhe duke mbajtur nën kontroll kostot e menaxhimit të procesit, kërkohen të
merren disa vendime të rëndësishme, se a është më i përshtatshëm centralizimi apo
decentralizimi për institucionin që ju punoni.
Standardizimi i produkteve që institucioni blen përmes prokurimit publik, nganjëherë është
më i përshtatshëm sepse avantazhi i autoriteteve kontraktuese është më i madh duke bërë në
këtë mënyrë që të rritet më shumë kërkesa për produkte të tilla. (Dobra, 2016)
2.17 Korniza ligjore e prokurimit publik në Shqipëri
Që nga viti 1995 kur u miratua ligji i parë për prokurimin publik në Shqipëri, më nuk u bënë
ndryshime deri në vitin 2006, ku u përgatit një ligj krejtësisht i ri dhe hyri në fuqi me 1 janar
të vitit 2007.
Më vonë u bënë edhe disa ndryshime në ligjin e miratuar më parë, që kishin të bëjnë me
kushtet e përdorimit të procedurave të prokurimit. Me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit, u
miratua edhe përdorimi i kontratave kornizë.
Gjatë vitit 2009, ligji pësoi sërish disa ndryshime, ku ndër më të rëndësishmet u konsideruan
krijimi i një organi të ri që do merrej me ankesat e publikut sa i përket prokurimit, i cili organ
u quaj Komisioni i Prokurimit Publik.
Më pas ndryshime të mëtejme në ligj u bënë edhe në vitin 2010, që kishin të bëjnë kryesisht
me kompetencat e organeve qendrore të prokurimit.
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Që nga viti 1995 e deri me 2011, Shqipëria ndryshoi ligjin e prokurimit publik, nëntë herë.
Ku përpjekjet ishin gjithmonë që të krijojnë sistem gjithëpërfshirës të monitorimit
administrativ si dhe në çdo ndryshim të bërë të ketë modernizim të sistemit të prokurimit
publik në Shqipëri. (Duli, Hoxha and Mujovic, 2012)

2.17.1 Kontrolli mbi zbatimin e ligjit për prokurimin publik në Shqipëri

Performanca e organit qendror të administratës shtetërore është përgjegjëse për ligjin mbi
prokurimin publik. Roli i këtij organi është ofrimi i këshillave dhe ndihmës për autoritetet
kontraktuese, madje ata kryejnë edhe kontrolle dhe hetime administrative. Ashtu si edhe
organet tjera juridike, edhe ky organ ka si qëllim luftimin e korrupsionit dhe ngritjen e
efikasitetit të sistemit të prokurimit në Shqipëri.
Sektori i Monitorimit është organi kompetent për të monitoruar procedurat e prokurimit.
Përveç monitorimit, si detyrë tjetër është shqyrtimi i raporteve nga organet e brendshme të
auditimit.
Sipas disa statistikave, Agjencia e Prokurimit Publik (APP), gjatë vitit 2014 ka shqiptuar
rreth 80 gjoba për autoritetet kontraktuese, në vitin 2015 janë shqiptuar rreth 53 gjoba dhe 63
gjoba gjatë vitit 2016.
Sanksionet e shqiptuara për AK, përfshijnë vlera të mëdha duke u nisur nga këto shifra: 7400
euro për mosrespektimin e një procedure të prokurimit, 3700 euro për shkelje të afateve të
përcaktuara nga AK, 1048 euro për bërjen e specifikimeve teknike të favorizuara dhe 743
euro për mos publikimin e tenderit për konkurrim. Ndërsa në rastet e lidhjes së kontratës ,
ato OE që devijojnë nga specifikimet teknike të përshkruara në tender, nuk parashihen
sanksione edhe pse mungesa e një norme të tillë paraqet rrezik të madh për kapjen e sistemit
të prokurimit publik nga korrupsioni. (Partnership for Social Development, 2018)
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2.18 Korrupsioni në prokurimi publik në Shqipëri
Meqë Shqipëria doli nga komunizmi në vitin 1991, vendi është përpjekur të krijojë dhe të
mbështesë një demokraci shume partiake si dhe të zbatojë reformat ekonomike, mirëpo ende
po lufton me historinë e korrupsionit sidomos në sektorin publik.
Prokurimi publik është gjithashtu një fushë ku është mjaft e ndjeshme sa i përket korrupsionit.
Shumica e rasteve kanë të bëjnë me oferta të manipuluara, dhënie të ryshfetit dhe favorizime
politike ose familjare. (Anti Corruption Resource Center, 2011)
Favorizimi paraqet po ashtu një problem në fushën e prokurimit pasi shpesh zyrtarët
favorizojnë kompani dhe individë me të cilët i lidh interesi. OE, përjetojnë procese jo
transparentë kur vie fjala të konkurrojnë për tenderët publikë.
Duke ditur që tani Shqipëria ka platformën elektronike të prokurimit, në faqen zyrtare të
prokurimit në Shqipëri gjendet lista e kompanive që kanë kryer parregullsi gjatë procesit të
prokurimit. Megjithatë, në praktikë kompanitë fajtore për korrupsion nuk janë në mënyrë
efektive të ndaluara të marrin pjesë në ofertat e ardhshme të prokurimit, çka do të thotë se
ligji lejon hapësirë për korrupsion të mëtutjeshëm në mungesë të sanksioneve rigoroze.
(Bliss, 2016)

2.18.1 Praktikat e korrupsionit
Korrupsioni tek fusha e prokurimit publik mund të marrë forma nga më të ndryshmet, e ato
janë:
Praktika korruptive: Praktikat korruptive i referohen, ofrimit, dhënies, marrjes, ose
kërkojnë në mënyrë direkte apo indirekte çdo gjë nga vlera për të ndikuar në procesin e
përzgjedhjes ose ekzekutimin e kontratës. Korrupsioni përfshin të dy palët e interesit: atë që
jep ryshfet dhe atë që merr. Ryshfetet përdoren edhe për të anashkaluar ligjet dhe rregulloret
ose qëllimisht që të kufizojnë qasjen në vendimet që kanë të bëjnë me procesin e prokurimit
publik.


Praktika mashtruese: Kjo praktikë i referohet një keqinterpretimi të fakteve për të
ndikuar në përzgjedhjen apo ekzekutimin e kontratës. Ndikimi është një lloj i
zakonshëm i mashtrimit. Kjo më së miri përshkruhet në ato situata, kur individi e
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keqpërdor atë ndikim mbi procesin e vendimmarrjes çoftë për avantazhe materiale
ose jo materiale. Këto veprime mund të jenë të orientuara drejt pushtetit ose në
shënjestër të kontratave publike.


Praktika kolonizuese: Ka të bëjë me një skemë midis dy apo më shumë OE, pa
dijeninë e entitetit prokurues që të vendosin çmime artificiale nën nivele konkurruese.
Rregullimi i ofertave është lloji më i zakonshëm që bën pjesë në këtë formë të
korrupsionit. Kjo do të thotë se ofertuesit formojnë lidhje horizontale, ku praktikat e
fshehta janë shpesh vepra të kartelit dhe janë të ndaluara me ligjin e konkurrencës,
ndërsa kjo bie ndesh pasi tendenca e ligjit të prokurimit është që të ketë sa më shumë
konkurrencë.



Praktikat shtrënguese: I referohen ‘dëmtimit’, ose kërcënojnë individët, kompanitë
në mënyrë direkte dhe indirekte që do i dëmtojnë ata ose pasuritë e tyre, vetëm në
mënyrë që ti frikësojnë që të mos marrin pjesë me paraqitje të ofertave në tenderët
publikë. (Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme,
2013)

2.18.2 Si të parandalojmë korrupsion në prokurimin publik?
Duke marrë parasysh statistikat që tregojnë se sa shumë është i korruptuar sistemi i
prokurimit publik në Shqipëri, gjithmonë ka përpjekje nga organizatat joqeveritare që të
marrin masa të reja për ta parandaluar atë.
Korrupsioni konsiderohet një kërcënim shumë serioz për ekonominë e vendit. Duke ditur se
sa e ndjeshme është prokurimi në këtë fushë, në shkurt të vitit 2015 u formua një portal online
kundër korrupsionit, që lejonte secilin individ që kishte hasur në raste të korrupsionit në
procedurat e prokurimit të raportonte menjëherë.
Si masa tjera ishin edhe formimi i Strategjisë Ndër sektorialë Kombëtare kundër Korrupsionit
2015-2020 dhe Plani i Veprimit 2015-2017.
Strategjia është më shumë e përqendruar në këto drejtime: Të ketë transparencë të
veprimtarive shtetërore, të bëhet planifikimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i masave kundër
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korrupsionit, të ketë avancim në mënyrë të vazhdueshme të platformës elektronike të
prokurimit me qëllim të rritjes së transparencës.
Inkurajimi i audiencës për të përdorur mekanizmat dhe sistemet e ankesave është forma më
efikase për të parandaluar korrupsionin. Kjo mund të arrihet shumë lehtë duke zbatuar këta
hapa: Futja e mjeteve elektronike për të raportuar rastet e korrupsionit, publikimi në internet
i të gjitha akteve nënligjore që parashikojnë procedura për trajtimin e ankesave dhe afatet e
tyre, forcimi i bashkëpunimit në mes institucioneve dhe mediave, konsultimi i vazhdueshëm
përgjatë hartimit dhe vlerësimit të politikave kundër korrupsionit dhe përfshirja e iniciativave
dhe strategjive të monitorimit të shoqërisë kundër korrupsionit në sektorin publik dhe atë
privat.
Këto janë vetëm disa hapa në rrugën e gjatë që duhet bërë për ta zbutur dhe ulur krejtësisht
korrupsionin në sektorin publik të Shqipërisë dhe vendeve të tjera që janë të prekura nga ky
fenomen negativ. (Dimo dhe Lutaj, 2017)
2.19 Prokurimi elektronik në Shqipëri
Në kuadër të zhvillimit të reformave në prokurimin publik në Shqipëri, në kuadër të rritjes së
transparencës dhe luftës kundër korrupsionit, Agjencia e Prokurimit Publik, në menaxhim të
USAID-it ka ngritur një platformë elektronike të prokurimit. Ky sistem ka sjellë përmirësime
të mëdha, si rritja e efikasitetit dhe reduktimi i korrupsionit.
Platforma elektronike mbështet automatizimin e të gjitha autoriteteve kontraktuese, duke
mundësuar realizimin e sigurte të transaksioneve, eliminon dokumentet e panevojshme dhe
siguron të dhëna të sigurta gjatë procesit.
E-prokurimi ishte një sistem krejtësisht i ri për administratën publike shqiptare dhe
komunitetin e biznesit. Prandaj zbatimi i tij kërkoi të përdorej strategji e mirë në mënyrë
procesi të rezultonte i suksesshëm.
Për herë të parë, prokurimi elektronik në Shqipëri filloi të përdorej në vitin 2008, kur u
shqyrtua faza e parë e zbatimit të sistemit të dhënë, si fazë testuese. Për këtë arsye u
përzgjodhën edhe një numër i kufizuar i AK që kishin edhe kapacitete teknike edhe ato

32

administrative. Faktikisht kanë qenë rreth 15 AK që kanë kryer procedurat e tyre të
prokurimit përmes sistemit elektronik.
Duke marrë parasysh se çfarë rezultate të mira solli ky sistem, u vendos që në fillim të vitit
2009 të gjitha autoritetet kontraktuese të fillojnë të përdorin e-prokurimin, ku me këtë u
shënua edhe faza e dytë e zbatimit të sistemit, çka rezultoi të jetë 100% funksional.
Ky sistem bën që të kryhen në mënyrë elektronike të gjitha procedurat me përjashtim të
procedurës së negocimit pa publikim paraprak dhe prokurimit me vlera të vogla (vlera deri
në 3000 euro).
Autoritetet kontraktuese dhe operatorët ekonomikë ishin mjaft të interesuar në mësimin e
përdorimit të këtij sistemi pasi iu lehtësonte punë dhe në të njëjtën kohë iu kursente kohë dhe
kosto. (European Public Sector Aëard, 2011)

2.19.1 Sfidat e prokurimit elektronik në nivel lokal
Një procedurë e mirë e prokurimit publik duhet të mbështetet në parimin e transparencës,
llogaridhënies dhe konkurrencës së ndershme.
Zbatimi i prokurimit elektronik në nivelin lokal ishte me shumë sfida dhe shumë i vështirë.
E gjitha kjo ndodhte për arsye të mos zbatimit të praktikave të ndershme të prokurimit.
Mungesa e transparencës, specifikime të favorizuara e gjëra të këtij lloji e vështirësonin
prokurimin në masë të madhe.
Si kushte të dhëna për të pasur zbatim të duhur të e-prokurimit është zbutja e korrupsionit.
Kuadri ligjor i BE-së kërkon më shumë mbështetje efektive nga sistemi elektronik, çka e bën
e-prokurimin një mision shumë të rëndësishëm të Bashkimit Evropian. Përpjekjet për të pasur
procedura të mira të prokurimit përmes platformës elektronike duhet shikuar dhe bërë pjesë
e strategjive afatmesme.
Si masë që ndihmon në përdorimin e suksesshëm të e-prokurimit është edhe bashkëpunimi i
duhur në mes palëve të interesit duke përfshirë edhe institucionet gjyqësore, ato të antikorrupsionit, kompanitë e auditimit me qëllim të reduktimit të korrupsionit në nivelin lokal.
Edhe krijimi i strategjisë së ndërtimit të kapaciteteve ndihmon në zbatimin e e-prokurimit.
Secila Komunë duhet të vlerësojë në mënyrë sistematike stafin e Zyrës së Prokurimit,
performancën e tyre, rezultatet në punë dhe sipas kësaj të bëjë edhe vlerësimin financiar, çka
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do i motivonte që të punojnë edhe më mirë. Ndërsa ata të cilët punojnë në mënyrë jo të
rregullt duhet të merren masa administrative në mënyrë që zyrtarët e prokurimit të marrin
përgjegjësi për punën e realizuar.
Një element tjetër i rëndësishëm që ndihmon në përmirësimin e prokurimit elektronik janë
edhe trajnimet e stafit. Komunat duhet të vlerësojnë hendekun e aftësive të punëtorëve dhe
më pas të vendosin se në cilën fushë duhet të trajnohen.
Njohja e rregulloreve, ligjeve dhe pjesë së etikës në prokurimin publik ka rëndësi të madhe
pasi përmes këtyre rrugëve është i mundur reduktimin i korrupsionit.
Tendenca është që çdo herë e më shumë të avancojmë në përdorimin e platformës elektronike
të prokurimit, mirëpo kjo do ishte edhe më e suksesshme nëse edhe njerëzit që nuk merren
me këtë fushë së paku të kenë njohuri thelbësore dhe të ndihmojnë në uljen e sfidave dhe
parregullsive të prokurimit si proces në tërësi. (Xhexhaj, 2014)
2.20 Të dhëna statistikore mbi përdorimin e prokurimit elektronik në Shqipëri
Duke ditur që e-prokurimi në Shqipëri filloi në vitin 2007-2008, si fazë testuese, autoriteti i
parë kontraktues që përdori platformën elektronike ishte Korporata Energjetike, ku lloji i
procedurës që përdori ishte procedurë e hapur.
Dy çështje kryesore që dalin nga nevoja për përdorimin e prokurimit elektronik janë, nevoja
për decentralizimin e rolit të administratorit për secilin AK si dhe nevoja urgjente për arkivin
elektronik.
Krijimi i arkivit elektronik e bën punën shumë më të lehtë për faktin se në serverin e punës
nuk ka shumë të dhëna dhe bëhet ndarja e të dhënave operative nga baza e të dhënave të
arkivit.
Të dhënat statistikore tregojnë që në sistemin elektronik të prokurimit, në fillimin e fazës
testuese ishin regjistruara rreth 347 furnizues, prej të cilëve 119 ishin të huaj nga vendet e
ndryshme evropiane si, Franca, Italia, Greqia etj. Sot numri total i furnizuesve që përdorin eprokurimin është rreth 109,369 përdorues.
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Totali i hyrjeve në sistemin elektronik të prokurimit përgjatë 24 orëve është rreth 239,448
hyrje nga ana e përdoruesve qoftë AK, qoftë OE ose edhe individë që dëshirojnë të jenë në
rrjedha të procedurave të prokurimit.
E ardhmja e prokurimit publik në Shqipëri bazohet në përmirësimin e vazhdueshëm të
platformës elektronike, zbatimi i blerjeve të vogla përmes sistemit elektronik si dhe
marrëveshjet e reja në mes Agjencisë së Prokurimit dhe Bankës Botërore. (Republika e
Shqipërisë, Agjencia e Prokurimit Publik, pa datë.)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ideja e realizimit të këtij punimi që njëkohësisht më shërben edhe si temë e diplomës për
nivelin Master, ishte fokusi në problemet e prokurimit publik në Kosovë dhe Shqipëri e më
pas edhe sfidat në përdorimin e prokurimit elektronik si një fushë e re.
I gjithë punimi është i realizuar në atë formë, ku shqyrtimi i literaturës zë pjesën më të madhe.
Problemi që unë dëshiroja të nxjerr në dritë është procesi i prokurimit publik që zhvillohet
në vendin tonë dhe në Shqipëri. Të gjithë e dimë që prokurimi është një fushë shumë e
ndjeshme sidomos ndaj parregullsive dhe korrupsionit e që nuk janë fare të pakta në këto dy
vende.
Duke u njohur me parimet që zënë vend kryesor në procesin e prokurimit publik, si
transparenca, llogaridhënia, konkurrenca, efikasiteti e të tjera si këto, esenca ishte që të vija
në pah nëse këto parime janë respektuar përgjatë shpalljes së tenderëve apo nënshkrimit të
tyre si dhe përgjatë gjitha aktiviteteve të prokurimit, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri.
Kur flasim për tenderët publikë sidomos ata që kanë vlera të mëdha, tendenca e operatorëve
ekonomikë është që të jenë ata fituesit që do nënshkruajnë kontratën. Kjo është edhe pika, ku
fillojnë favorizimet e OE nga ana e zyrtarëve të AK. Këto favorizime bëhen ose për shkak të
lidhjeve familjare, politike apo edhe dhënia e ryshfetit. Pikërisht kane qenë këto gjëra që më
kanë bërë të marr si temë, problemet e prokurimit publik dhe të studioj më thellë se nga
burojnë këto parregullsi në procesin e prokurimit.
Zhvillimi i platformës elektronike në prokurimin publik, ishte një tjetër sfidë për autoritetet
kontraktuese si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Mungesa e njohurive në përdorimin e
sistemit, faza testuese e sistemit, rishikimi nëse është në përputhje me direktivat e BE-së,
shfaqen si probleme të tjera në procesin e prokurimit. Shikuar në aspektin pozitiv, krijimi i
e-prokurimit iu lehtësoi shumë punë duke iu kursyer kohë dhe kosto. Krijimi i arkivit
elektronik iu ndihmoi shumë në ndarjen e të dhënave dhe rregullimin e tyre, në atë mënyrë
që kur iu nevojiten gjenden shumë lehtë në serverët e punës.
Çdo ditë e më shumë po tentohet sidomos nga ana e organizatave joqeveritare që të largohen
parregullsitë dhe të zbutet korrupsioni në prokurim. Madje njëra nga këto organizata,
Demokraci Plus bën monitorimin e vazhdueshëm në të gjitha komunat e Kosovës më qëllim
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të parandalimit të parregullsive dhe në fund të vitit botohet raporti për çdo problem të
mundur.
Problemi kryesor qëndron në faktin se janë vetë qeveritë e të dy vendeve që lejojnë të ndodhin
të tilla parregullsi, pasi prapa OE që fitojnë kontratën në tenderët e ndryshëm qëndrojnë
akterët politikë, duke i përkrahur ata ose duke iu bërë presion AK që doemos tenderi ti jepet
personit në fjalë. Manipulimet në oferta, presionet e shumta dhe dhënia e ryshfetit janë hallka
kryesore e korrupsionit që ndodh në prokurimin publik.
Problemi fillon me gjetjen e hipotezave dhe vërtetimin e tyre përmes paraqitjes së të dhënave.
Duke ditur që prokurimi elektronik filloi të zbatohet gjatë vitit 2016, atëherë përmes
raporteve nga ana e KRPP-së do paraqesim zbatimin e prokurimit elektronik gjatë dy viteve,
2016 dhe 2017.
Departamenti i monitorimit në kuadër të KRPP-së ka filluar me monitorimin e njoftimeve të
autoriteteve kontraktuese nga data 19.01.206. Ideja dhe qëllimi i këtij departamenti është
monitorimi në mënyrë të vazhdueshme përgjatë gjithë ditëve të punës të të gjitha aktiviteteve
që kryejnë autoritetet kontraktuese.
Përgjatë vitit 2016 njoftimet të cilat janë dërguar për publik nga AK janë si në vijim:


Njoftime për kontratë – 6653



Njoftime për dhënie të kontratës- 5706



Njoftime për anulim- 1573



Njoftime paraprake- 30



Njoftime mbi rezultatin e konkursit të projektimit- 23



Njoftime mbi konkursin e projektimit- 21



Kërkesa për shprehje të interesit- 6



Hapja e ofertave financiare- 8



Njoftime për para kualifikim- 1



Anulim të njoftimit për dhënie të kontratës- 199



Njoftim për informata shtesë/përmirësim gabimi- 495



Njoftime për nënshkrimin e kontratës- 6416



Shitja e aseteve- 220
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Nga totali i njoftimeve të dërguara për publikim të cilat kanë kaluar përmes departamentit
të monitorimit, janë monitoruara rreth 80% e njoftimeve apo 11948 njoftime. (Komisioni
Rregullativ për Prokurim Publik, 2017)

Të dhënat na tregojnë që në vitin 2016, 1573 njoftime janë anuluar dhe 199 njoftime për
dhënie të kontratës janë anuluar.
Ndërsa në vazhdim do paraqesim të dhënat e vitit 2017. Përgjatë këtij viti departamenti i
monitorimit ka monitoruar këto njoftime;


Njoftime për kontratë- 4857



Njoftime për dhënie të kontratës- 2504



Njoftime për anulim- 669



Njoftime paraprake- 13



Njoftime mbi rezultatin e konkursit të projektimit- 14



Njoftime mbi konkursin e projektimit- 11



Kërkesa për shprehje të interesit- 4



Hapja e ofertave financiare- 6



Njoftime për para kualifikim- 2



Anulime të njoftimeve për dhënie të kontratës- 70



Njoftim për informata shtesë/përmirësim gabimi- 67



Njoftim për nënshkrimin e kontratës- 1350



Shitja e aseteve/ankande- 77

Siç shihet edhe nga të dhënat, gjatë vitit 2017 kemi pasur 669 njoftime për anulim dhe 70
anulime për dhënie të kontratës.
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Tabela 1: Krahasimi i të dhënave në mes viteve

2016

2017

Njoftime për anulim

1573

669

Anulim për dhënie të

199

70

kontratës

Nga gjithë kjo çka u tha më sipër vijmë në përfundim që me përdorimin e e-prokurimit është
rritur rezultati në aktivitetet e punës.
Rol të madh ka departamenti i monitorimit, ku përmes punës së tyre është arritur që të
minimizohet numri i anulimit të njoftimeve dhe anulimit për dhënie të kontratës.
Hipoteza: Me krijimin e e-prokurimit/ departamenti i monitorimit janë zvogëluar anulimet e
njoftimeve dhe është rritur niveli i kujdesit në punë. (Komisioni Rregullativ për Prokurim
Publik, 2018)
Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), ka për detyrë që të merret me të gjitha ankesat e
paraqitura për aktivitetet e prokurimit. Përveç rolit që ka për të siguruar mbrojtjen e të
drejtave të operatorëve ekonomikë ankues, garanton që procedurat e prokurimit po
zhvillohen në harmoni të plotë me LPP.
Duke ditur që e-prokurimi ka filluar të gjejë zbatim në vitin 2016, ne dëshirojmë të vërtetojmë
si hipotezë nëse me ardhjen e prokurimit elektronik, ankesat kanë filluar të zvogëlohen!
Raporti vjetor për vitin 2016 i paraqitur nga OSHP, tregon që numri i ankesave të pranuara
ka qenë rreth 481 ankesa për prokurimet publike, për partneritetet publiko-private dhe
ankandet të cilët kanë kundërshtuar vendimet e AK.
Nëse bëjmë një krahasim në mes periudhës 2015 ku nuk është përdorur e-prokurimi dhe asaj
2016 ku e-prokurimi ka filluar të gjejë zbatim vërejmë një rënie të numrit të ankesave për
periudhën 2016.
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Figura 4: Ankesat gjatë vitit 2015-2016

Rreth 481 ankesave që janë paraqitur gjithsej gjatë vitit 2016, paneli shqyrtues i OSHP-së ka
marrë vendime si në vijim:


158 raste janë vendosur në favor të AK, pasi palët ankimore nuk kishin bazë ligjore



198 raste kanë shkuar në rivlerësim



44 raste është vendosur që të anulohet aktiviteti i prokurimit, pasi kanë hasur në
vlerësime jo të drejta, mangësi në procedurat e prokurimit etj.



27 ankesa janë hedhur poshtë për shkak të mos-kompletimit brenda afatit ligjor



30 ankesa të dorëzuara janë tërhequr nga ana e OE ankues



Një ankesë nuk ka qenë në kompetencë lëndore të OSHP-së andaj është refuzuar



Dy ankesa janë konsideruar si ‘Res Judicata’ (çështje e gjykuar)

Gjatë shqyrtimit të ankesave janë evidentuar shkeljet më të shpeshta tek: Ekonomiciteti dhe
Efikasiteti (neni 6), barazia në trajtim/mos diskriminimi (neni7), dosja e tenderit (neni 27),
specifikimet (neni 28), kriteret për dhënien e kontratës (neni 60). (Organi Shqyrtues i
Prokurimit, 2017)
Ndërsa sa i përket raportit të vitit 2017 të dhënat janë si në vijim:
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Përderisa në vitin 2016 numri i ankesave ishte 481, në vitin 2017 ka shënuar një ulje fare të
vogël rreth 469 ankesa.
Paneli shqyrtues ka marrë këto vendime në lidhje me ankesat e paraqitura:


150 raste janë vendosur në favor të AK



260 oferta kanë shkuar në rivlerësim



41 raste janë anuluar aktivitetet e prokurimit



10 ankesa janë hedhur poshtë për shkak të mos-kompletimit brenda afatit kohor



8 ankesa janë tërhequr nga ana e OE

Gjatë vitit 2017 numri i ankesave ka rënë mirëpo ka ndryshuar shumë përgjatë muajve të
vitit. Fluksin më të madh të ankesave e hasim gjatë muajve: Gusht, Shtator, Nëntor dhe
Dhjetor.
Pra, ajo çka ne deshëm të vërtetojmë është qe me zbatimin e prokurimit elektronik, numri i
ankesave ka filluar të zvogëlohet, çka do të thotë se procedurat e prokurimit po zbatohen në
mënyrë më të rregullt dhe publikimi i çdo lloj njoftimi ka bërë që të rritet transparenca dhe
njëkohësisht të rritet edhe besimi i operatorëve ekonomikë. (Organi Shqyrtues i Prokurimit,
2018)
Nëse flasim për transparencën në prokurimin publik vërehet një trend pozitiv sidomos tek
dokumentet e publikuara nga ana e komunave.
Edhe tek pjesa e kërkesave të pranuara nga ana e publikut është vërejtur rritje sa i përket
qasjes në dokumente publike. Nëse krahasojmë vitin 2015 dhe atë 2016 që filloi zbatimi i eprokurimit është shënuar rritje substanciale.
Nëse në vitin 2015 numri i përgjithshëm i kërkesave për qasje në dokumente publike ishte
169, kjo shifër në vitin 2016 është rritur në 287, që shënon një rritje prej 31%. Po ashtu edhe
në vitin 2017, numri i kërkesave është rritur në 335. Ky është një indikator kryesor që tregon
se interesimi i publikut apo bizneseve për të marrë informata nga procesi i prokurimit është
në rritje dhe kjo është gjë pozitive sa i përket transparencës në këtë proces.
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Figura 5: Kërkesa për qasje në dokumente publike përgjatë viteve

Ndërsa sa i përket transparencës së komunave që duhet ti publikojnë njoftimet për kontratë
si dhe njoftimet për dhënie, është evidentuar një rritje prej 16% në vitin 2016 duke e
krahasuar me vitin 2015 që ka qenë më e vogël.
Edhe pse me zbatimin e e-prokurimit është vërejtur dukshëm rritje e transparencës kjo duhet
të kalojë shkallën mbi 50% në mënyrë që komunat të kenë një udhëheqje llogaridhënëse.
Ndër komunat me transparencën më të lartë janë shpallur: Gjakova, Drenasi, Prishtina,
Kaçaniku dhe Istogu.
Andaj si përfundim mund të nxjerrim si hipotezë, që me zbatimin e prokurimit elektronik
është rritur edhe transparenca në publikimin e njoftimeve dhe të gjitha aktiviteteve tjera të
procesit të prokurimit. (Instituti Demokratik i Kosovës, 2016)
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4. METODOLOGJIA
Në çdo projekt, hulumtim apo temë sigurisht që duhet pasur edhe një strategji se si do të
sigurohen të dhënat, në mënyrë që të jenë sa më të sakta, të besueshme dhe në njëfarë mënyre
të kenë lidhje me shqyrtimin e literaturës.
Në këtë hulumtim është përdorur kryesisht metoda cilësore, më konkretisht intervista si pjesë
përbërëse dhe atë të llojit të strukturuar. Çfarë duhet specifikuar është se përzgjedhja e
kampionit do të sigurojë në temë të dhëna mjaft të dobishme dhe në këtë mënyrë do
përfundohet me hulumtim të llojit cilësor.
Meqenëse i gjithë problemi i këtij punimi është i përqendruar në sfidat dhe problemet e
prokurimit publik, edhe mbledhja e të dhënave ka qenë pak më shumë sfiduese. Kjo për faktin
se duke ditur që prokurimi publik është një temë e ndjeshme dhe shumica e institucioneve
hezitojnë të japin të dhëna pasi i konsiderojnë si më konfidenciale dhe dëshirojnë t’i ruajnë
nga mjedisi i jashtëm edhe kyçja ime deri tek ato informacione ishte goxha sfidues.
Që nga fillimi i temës, dëshira ime tek mbledhja e të dhënave ka qenë realizimi i intervistave
në tri institucione.
Kam përzgjedhur komunën e Gjakovës, kompaninë e ujërave në Gjakovë, K.R.U ‘Gjakova’
dhe Komisionin e Pavarur për Minerale dhe Miniera (KPMM).
Ideja ishte që të intervistoj drejtorët e prokurimit publik të këtyre institucioneve dhe pyetjet
e intervistës ishin të njëjta për të tria. Qëllimi ishte qe me anë të pyetjeve të njëjtë të krahasoj
më pastaj përgjigjet e tyre dhe të arrij në rezultate që mund të jenë të ndryshme.
Komuna e Gjakovës, me drejtoreshë zonja. Albana Bakalli gjatë viteve të kaluara është
konsideruar si komuna më transparente sa i përket prokurimit publik. Madje nga disa OJQ
që kanë bërë monitorim të të dhënave, është konsideruar që nga 120 kontrata të nënshkruara,
vetëm një është kthyer në ri tenderim, çka do të thotë se në Gjakovë janë realizuar procedura
efikase dhe të rregullta të prokurimit.
K.R.U ‘Gjakova’ me drejtor të prokurimit, z. Muhamet Lama, është kompani e ujësjellësit
që gjatë vitit 2017 është konsideruar si kompania me menaxhimin më të mirë në Kosovë.
Njihet për numrin e madh të punëtorëve dhe pothuajse çdo vit fiton projekte që i ndihmojnë
në ndërtimin e fabrikave të reja të ujit duke rritur kështu fuqinë punëtore.
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Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, është agjenci e pavarur që rregullon aktivitetet
minerare në Kosovë dhe i ushtron në mënyrë të pavarur kompetencat e saj. Drejtori i
departamentit të prokurimit është z. Gani Nekaj.
E gjithë tendenca e zhvillimit të këtyre intervistave ka qenë që të përballemi me të dhëna të
sakta, që ndodhin pothuajse çdo ditë në këto institucione. Andaj edhe rezultatet e paraqitura
më poshtë rrjedhin të gjitha nga zhvillimi i intervistave të strukturuara duke na siguruar
zhvillim cilësor të punimit.
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5. REZULTATET
5.1 Intervistë e zhvilluar në K.R.U. ‘Gjakova’

Siç e kam përmendur edhe tek pjesa e metodologjisë, realizimi i intervistave do te behte me
drejtoret e departamentit të prokurimit në tre institucione.
Së pari kam realizuar intervistën me drejtorin e prokurimit në kompaninë e ujësjellësit
‘K.R.U Gjakova’, z. Muhamet Lama. Përgjigjet qe ai më ofroi ishin të qarta dhe me ndihmuan
shume në punimin e temës.
Pasi intervista ishte e llojit të strukturuar, pyetjet i kisha përgatitur më parë dhe e dija se çfarë
dëshiroja të dija rreth prokurimit publik në këtë institucion.
Duke ditur që e-prokurimi ka hyrë vonë në përdorim, ishte pikërisht pyetja me te cilën fillova
intervistën se a ishte i vështirë përvetësimi i përdorimit të këtij sistemi? Drejtori u përgjigj se
duke qenë që edhe tendenca e krijimit të platformës elektronike nuk është shumë e ndërlikuar
për t’u kuptuar edhe përvetësimi për ta përdorur atë nuk ka qenë shumë sfidues për ne si staf.
Mirëpo ka disa raste specifike që nuk kemi pasur mundësi të përballemi më herët me të tilla
gjëra dhe aty nganjëherë shohim ngecje në përdorimin e platformës deri sa t’ia marrim dorën.
Duke e ditur numrin e shumtë të përdoruesve në sistemin elektronik, pyetja ishte se a hasin
ndonjëherë në vështirësi sa i përket qasjes në sistem? Pikërisht këtu qëndron edhe njëri nga
problemet më të mëdha të përdorimit të e-prokurimit. Ka ndodhur shumë shpesh që duke
bërë inicimin e procedurës, nga numri i shumtë i përdoruesve sistemi më ka ‘larguar’totalisht
nga faqja. Kjo ka bërë që e gjithë procedura të startojë nga fillimi, pasi të gjitha të dhënat e
futura më herët kanë humbur. Të tilla gjëra po na humbin shumë kohë duke mos na lejuar që
puna jonë të zhvillohet në mënyrë efikase, e të mos flasim për ndjenjat irrituese që na
kaplojnë duke qenë se duhet përsëritur të njëjtat gjëra nganjëherë edhe 5 herë.
Çfarë rezultate ka dhënë përdorimi i e-prokurimit? Me të vërtetë përdorimi i platformës
elektronike ka dhënë rezultate mjaft pozitive në këtë aspekt. Jo vetëm që ka bërë që të
kursehet koha në nivel maksimal mirëpo edhe klasifikimi dhe ruajtja e të dhënave është bërë
shumë më e lehtë. Nëse krahasoj kohën kur kemi punuar me tenderë në formë fizike dhe
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kohën që punojmë në formë elektronike, dallimi është si dita me natën. Kjo për faktin që ka
ardhur epokë e tillë që çdo gjë duhet të zhvillohet në mënyrë elektronike që procesi i punës
të zhvillohet në mënyrë të pandërprerë dhe të ketë një bazë të qëndrueshme. Me pak fjalë, eprokurimi kompaninë tonë e ka futur në binarët e punës. Çfarë më interesonte shumë ishte se
a marrin pjesë në trajnime si staf i prokurimit? Thënë të drejtën kemi marrë trajnime një
ditore për të mësuar përdorimin e sistemit vetëm unë si drejtor dhe një nga zyrtarët, ndërsa
për shkak të mungesës së mjeteve financiare na është dashur që zyrtarëve të tjerë t’ju
mësojmë ne mënyrën e përdorimit të sistemit. Pikërisht është kjo pjesë ku shoh ngecje në
kompaninë tonë madje e kemi biseduar shumë këtë problem me drejtorin e K.R.U. ‘Gjakova’.
Jo vetëm sa i përket e-prokurimit mirëpo çdo trajnim i ofruar është më rëndësi për ne sepse
mundëson që të marrim njohuri të reja çka do e përshpejtonte shumë procesin e punës.
Mungesa e trajnimeve nganjëherë na bën që të mbesim me ditë të tëra tek një aktivitet deri
sa vetë të gjejmë zgjidhjen e atij problemi.
Për sa i përket sigurisë së sistemit, ku faktorët për tu kyçur janë emri dhe fjalëkalimi, drejtori
tha që s’mund të them që ka siguri të nivelit të lartë. Kompania që e ka krijuar platformën
është dashur të fut edhe disa kushte të tjera në mënyrë që të rritet konfidencialitetit dhe siguria
e sistemit, mirëpo e kanë krijuar në këtë formë për faktin që të jetë më i lehtë në përdorim
dhe t’ju lejohet secilit individ që ka dëshirë të kyqet duke u bërë pjesë e tij. Duke qenë se
procedurat publikohen në sistem, është rritur edhe konkurrenca në mes operatorëve
ekonomikë. Kjo për faktin se kur OE janë të kyçur në sistem, kur publikohet tenderi ata vetëm
e shohim që ka risi në platformë. Në këtë mënyrë numri që do tenderojnë do jetë më i madh
dhe kjo është gjë e mirë për prokurimin, pasi një nga elementet kryesore të prokurimit publik
ishte rritja e konkurrencës, ku ne si AK kemi më shumë mundësi për të zgjedhur. Përveç
konkurrencës, sistemi elektronik ka bërë të mundur edhe rritjen e transparencës. Publikimi i
të gjitha procedurave dhe aktiviteteve ka bërë të mundur që çdo gjë të jetë e hapur dhe të mos
ketë mundësi për manipulime. Madje me rritjen e transparencës është rritur edhe motivi i OE
që të tenderojnë në masë të madhe pasi që e dinë që tashmë nuk ka vend për korrupsion e
dhënie të ryshfetit sepse çdo gjë është e pasqyruar në mënyrë elektronike për të gjithë.
Cilat janë benefitet e përdorimit të e-prokurimit? Përveç rritjes së konkurrencës dhe
transparencës, na ka lehtësuar shumë punë së pari pasi nuk kemi të bëjmë me letra të shumta
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fizike, gjë që na bënte rrëmujë vendin dhe zinte hapësirat e zyrës. Procesi i punës po
zhvillohet shumë shpejtë dhe po na lejon që të kryejmë procedura të tjera në të njëjtën kohë.
Rritja e përgjegjësive është bërë më e madhe për secilin zyrtar që inicion një procedurë, andaj
edhe puna po zhvillohet me kujdes të shtuar. Mbi të gjitha është krijuar një proces efikas i
punës në kompaninë tonë.
Diskutuam për benefitet e e-prokurimit, mirëpo cilat janë ngecjet e këtij sistemi? Mendoj që
ngecja më e madhe qëndron në këto pika: Komisioni i Vlerësimit ende nuk e ka mundësinë
që të ketë qasje dhe të bëjë vlerësimin e tenderëve secili nga adresa e vet, pastaj tek njoftimi
për dhënie të kontratës hasim probleme, pasi në momentin që e zgjedhim OE fitues, sistemi
nganjëherë nuk e pranon dhe duket rifilluar përsëri procedura e njëjtë, tek pjesa e procedurave
jo të gjitha format janë të avancuara dhe janë të paraqitura në sistem si dhe për çdo avancim
ose ndryshim të sistemit, nuk rezulton informimi i zyrtarëve të prokurimit dhe kjo mendoj që
duhet përmirësuar patjetër, në mënyrë që të jemi në dijeni për çdo gjë.
Duke parë këto ngecje, cilat janë ndryshimet që do i bënit tek ky sistem? Është thënë dhe
stërthënë që dorëzimi i tenderëve nga ana e OE duhet bërë vetëm në formë elektronike mirëpo
ende nuk u fuqizua kjo gjë. Kjo do ishte gjëja e parë që do ndryshoja pasi me të vërtetë,
kopjet fizike po ngadalësojnë punën. Mendoj që sistemi duhet të bëjë përmirësime tek
automatizimi i disa gjërave, p.sh. me rastin e vlerësimit të një aktiviteti të prokurimit, në
mënyrë automatike duhet të krijohet edhe letra standarde, duke na kursyer edhe neve kohë
mirëpo duke na kursyer edhe nga mos përsëritja e gjërave të njëjta.
Sa i përket publikimit të dokumenteve, a mendoni që duhet publikuar edhe raporti i
vlerësimit, procesverbali dhe kontrata? Nuk mendoj që duhet bërë një gjë e tillë. Pasi
publikohet njoftimi për dhënie të kontratës, ku pjesëmarrësit shohin çmimin dhe fituesin e
tenderit, nëse ata nuk janë të pajtuar me ndonjë gjë mund ta shfrytëzojnë LPP, duke iu ofruar
qasje në dokumentet zyrtare dhe në këtë rast mund të shohin çfarë ata dëshirojnë.
Pasi hapja e tenderëve në formë elektronike bëhet me anë të çelësave, kemi pasur të tilla raste
ku kemi humbur atë çelës dhe është dashur që procedura të anulohet. Kjo ka bërë që
ngadalësohet procesi i punës, mirëpo duhet pajtuar edhe me këto raste pasi format elektronike
i kanë edhe disa të meta të vogla.
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Mirëpo thënë në përgjithësi, krijimi i kësaj platforme elektronike na ka lehtësuar shumë
punën tonë dhe shpresoj që çdo herë të ketë avancime në këtë sistem sepse edhe procesi i
punës çdo herë e më shumë do avancohet në shkallë më të lartë, ndërsa këto sfida të vogla
do mënjanohen me kalimin e kohës.

5.2. Intervistë e zhvilluar në Komisionin e Pavarur për Minerale dhe Miniera
Intervista tjetër është zhvilluar me drejtorin e prokurimit z. Gani Nekaj, të KPMM-së.
Përgjigjet e tij ishin mjaft interesante dhe precize.
Edhe kjo intervistë është zhvilluar me të njëjtat pyetje me qëllim të krahasimit të përgjigjeve
në mes këtyre tri institucioneve.
Për sa i përket vështirësisë së përdorimit të sistemit elektronik, z. Nekaj tha që fillimi ishte
sfidues për faktin që po kalonim nga epoka ‘manuale’ në epokën e teknologjisë. Është më se
e kuptueshme që çdo risi që vie në jetën tonë, fillimisht do na duket që s’do e kuptojmë
asnjëherë mirëpo sistemi ishte i lehtë për përdorim dhe i gjithë stafi u mësua shpejt ta përdorë.
Sa i përket vështirësisë në qasje të sistemit mund të themi që nganjëherë kemi probleme të
tilla. Kjo ndodh për faktin se ky sistem mund të ngarkojë më shumë se gjysmën e Mail
serverit që posedon Qeveria e Kosovës, e menaxhuar nga Ministria e Administratës PublikeMAP. Mirëpo thënë në përgjithësi edhe përkundër ngarkesës përsëri arrijmë të kemi kyçje
në sistem.
Duke ditur që futja e kësaj platforme në përdorim do sillte rezultate të reja, cilat janë rezultatet
e arritura në KPMM? Realisht përdorimi i e-prokurimit ka dhënë rezultate jo vetëm në
institucionin tonë mirëpo edhe në nivel të Kosovës, ku ato që kanë mbushur edhe
pritshmërinë tona janë: Largimi i kopjeve fizike dhe mënjanimi i dokumentacionit të tepërt
fizik, qasja më e sigurte në dokumentacionin tenderik përmes sistemit, rritja e transparencës
në proceset tenderike, kursimi i kohës tek operatorët ekonomikë, kursimi i shpenzimeve tek
OE e shumë rezultate të tjera.
Sa i përket trajnimeve, fatmirësisht si institucion kemi pasur mundësi që të ndjekim çdo lloj
trajnimi që është mbajtur në kuadër të prokurimit publik. Madje i gjithë stafi është vlerësuar
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se ku ka më shumë zbrazëti tek pjesa e prokurimit dhe ka ndjekur atë lloj trajnimi për të cilin
ka pasur nevoje. Kjo ka rritur shumë rezultatet në punë mirëpo ka motivuar edhe punëtorët
duke i ngritur në nivel më të lartë njohuritë e tyre.
Sa i përket sigurisë së përdorimit të sistemit elektronik, e dimë që për tu kyçur nevojitet emri
i përdoruesit dhe fjalëkalimi, në këtë mënyrë secili mund të ketë qasje. Mendoj që edhe pse
bazohet vetëm në këto kritere është mjaft i sigurte pasi ata që e kanë krijuar kanë marrë
parasysh edhe elementet e sigurisë që duhet të vihen në përdorim nga ana e softuerit në
mënyrë automatike. Meqenëse tani çdo dokument publikohet në formë elektronike, a mëndni
që kjo ka rritur edhe konkurrencën në mes operatorëve ekonomike? Rritja e konkurrencës
është mjaft e mirë për prokurimin publik. Ne si AK, jemi shumë të gëzuar që konkurrenca po
rritet gjithnjë e më shumë në mes OE. Kjo për faktin se po kemi mundësi që të bëjmë
zgjedhjen më të mirë të mundshme madje edhe me çmimin dhe cilësinë e duhur. Nëse
krahasojmë kohën kur nuk kemi përdorur e-prokurimin me kohën që po e përdorim, cilësia
dhe çmimet nga ana e OE janë ngritur në nivele shumë të avancuara. Konkurrenca është
gjithmonë e mirëseardhur në prokurimin publik.
Duke marrë parasysh që qëllimi i përdorimit të platformës elektronike ka qenë që të sjellë
gjithmonë avantazh në prokurimin publik, edhe në institucionin tonë ka sjellë benefite të
shumta. Duke qenë se çdo ditë merrem me procedurat e prokurimit, kam vënë re që është
rritur shumë cilësia e punës. Ndër benefitet që ka sjellë përdorimi i e-prokurimit janë:
Kursimi i vlerës për para, rritja e konkurrencës, rritja e transparencës, kursimi i kohës, ulja e
shpenzimeve, rritja e sigurisë së informatave, rritja e besueshmërisë në tërësi në sistemin e
prokurimit në Kosovë si dhe ka mundësuar që të kemi komunikim më të mirë ndër
institucional. Dua që të theksoj rëndësinë që ka e-prokurimi pasi ka arritur që tek njerëzit të
ngritë besueshmërinë e tyre që sistemi i prokurimit publik gjithnjë e më shumë po zhvillohet
në mënyrë korrekte, pa presione, pa lidhje familjare apo politike. Tashmë mund të themi që
cilësia e punës në departamentin e prokurimit ka arritur majat më të larta.
Folëm shumë për të mirat e e-prokurimit, mirëpo a mendoni që sistemi ka ngecje dhe cilat
janë ato? Si çdo sistem edhe platforma elektronike i ka disa të meta. Po mendoj që më së
shumti duhet përmirësuar hapësira e sistemit. Duke marrë numrin e shumtë të përdoruesve
mirëpo edhe dokumentet e shumta të publikuara, sistemi duhet të bëjë avancime në këtë fushë
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me qëllim që procesi i punës të kryhet më shpejtë dhe të mos ketë irritomë tek punonjësit për
shkak të vonesave të shumta. Përveç kësaj do sugjeroja edhe ca ndryshime të vogla nga ana
teknike që do përmirësonin dukshëm procesin e punës si dhe mendoj që duhet të ketë
harmonizim në mes renditjes së proceseve të e-prokurimit dhe Ligjit për Prokurimin Publik,
sepse nganjëherë hasim kundërshtime që na bëjnë të dyshojmë për cilësinë e sistemit.
Raporti i vlerësimit, procesverbali dhe kontrata në platformën elektronike a mendoni që duhet
botuar? Të gjitha këto dokumente e kanë vendin e tyre në sistemin elektronik, e gjitha varet
nga shfrytëzuesit e sistemit nëse dëshirojnë t’i publikojnë ato. Mendoj që këto duhet botuar
pasi në këtë mënyrë do rritet transparenca edhe më shumë duke bërë që edhe procesi të jetë
në sytë e njerëzve.
Duke ditur që hapja e ofertave në mënyre elektronike bëhet përmes çelësave, duhet kushtuar
rëndësi të jashtëzakonshme ruajtës së tyre. Fatmirësisht në institucionin tonë nuk ka ndodhur
asnjëherë një gjë e tillë, sepse përndryshe është dashur që të anulohet tenderi dhe kështu do
humbej edhe koha.
Sa i përket pranimit të tenderëve, tani për tani kemi forma të barabarta në mes dosjeve fizike
dhe atyre në formë elektronike. Shumë shpejt edhe OE do duhet të operojnë vetëm përmes
formave elektronike.
Në përgjithësi, e-prokurimi ka sjellë dritë në prokurimin publik në tërësi. Mendoj që këto
sfida të vogla do eliminohen shumë shpejt dhe i gjithë procesi i punës do vazhdojë të
zhvillohet në mënyrë efikase dhe efiçiente. Sisteme të tilla nevojiten në të gjitha llojet e
punëve, sepse kursejnë kohën, kostot dhe krijojnë rregull në vendet e punës.
5.3 Intervistë e zhvilluar në Komunën e Gjakovës
Intervista e fundit është zhvilluar me drejtoreshën e prokurimit në komunën e Gjakovës,
zonja. Albana Bakalli.
Gjithashtu pyetjet ishin të njëjta edhe në këtë intervistë me qëllim të krahasimit. Përgjigjet
që na i dha drejtoresha në fjalë ishin të shkurta, duke dashur që të ruante edhe
konfidencialitetin e punës, duke marrë parasysh që prokurimi është një fushë e ndjeshme.
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Sa i përket vështirësisë në përvetësimin e sistemit elektronik, ishte mjaft vështirë në fillim,
pasi na kishte zënë totalisht të papërgatitur. Si staf na ka marrur kohë përvetësimi, pasi
mësonim si ta përdornim mirëpo gjatë punës lindnin gjëra të reja dhe probleme tjera që nuk
ishim përballur më herët. Kjo na vështirësonte mjaft punën. Si një problem tjetër e konsideroj
edhe mbingarkesën e sistemit pasi ka një numër të madh të përdoruesve. Hapësira e vogël e
sistemit nuk lejon që platforma të punojë me shpejtësinë e duhur, ndërsa kur mbingarkohet
rrjeti i gjithë sistemi na largon automatikisht nga faqja duke na detyruar t’ia fillojmë nga e
para procedurave. Është irrituese kjo gjë!
Sa i përket rezultateve, përdorimi i platformës elektronike ka ofruar edhe qasje pozitive në
procesin e punës. Me ardhjen e e-prokurimit, kemi pasur një realizim shumë më të shpejtë
dhe korrekt të procedurave si dhe siguri të ofertave të ndryshme. Ndryshimet më të mëdha
janë vërejtur tek ne si AK, pasi koha që na mbetej në shfrytëzim ishte shumë më e madhe me
përdorimin e sistemit elektronik.
Tek pjesa e trajnimeve, në të vërtetë unë si drejtoreshë kam pasur qasje në trajnimin për
përvetësimin e e-prokurimit, ndërsa fatkeqësisht stafi është detyruar të paguajë vet për
trajnimet e tyre. Kjo pasi në atë kohë komuna nuk qëndronte mirë me financat dhe nuk kishim
zgjidhje tjetër pos në këtë mënyrë. Duke ditur që kyçja në sistem bëhet përmes emrit dhe
fjalëkalimit, mendoj që në momentin që e kanë krijuar sistemin kanë zhvilluar softuerë që i
sigurojnë të dhënat në mënyrë maksimale. Asnjëherë nuk na ka ndodhur që të ketë
keqpërdorim të dhënave me sistemin elektronik. Andaj mendoj që siguria e platformës është
i nivelit maksimal.
Të mirat e përdorimit të e-prokurimit janë që kanë rritur në masë të madhe edhe transparencën
edhe konkurrencën. Kur flasim për transparencë, secili individ mund të kyçet në sistem dhe
të shikojë atë dosje të tenderit që dëshiron si dhe çdo procedurë tjetër të prokurimit publik.
Kjo në njëfarë forme ka rritur edhe besueshmërinë e qytetarëve të Kosovës, pasi transparenca
është pjesë kyçe e zhvillimit korrekt të prokurimit. Edhe konkurrenca është rritur mjaft shumë
dhe kjo gjë më gëzon pa masë, pasi neve si AK na bën shumë më të lehtë zgjedhjen e
ofertuesit më të mirë me çmim dhe cilësi të nivelit më të lartë.
Që nga operimi i platformës elektronike ne kemi parë vetëm rezultate të kënaqshme. Përveç
që ka përshpejtuar procesin e punës, ka ulur kostot dhe barrierat ndërkomunikative si në mes
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OE ashtu edhe në mes AK, ka mundësuar rritje të efikasitetit të procedurave. Mund të them
që ne si staf i prokurimit në komunën e Gjakovës jemi shumë të kënaqur me benefitet që ka
sjellë e-prokurimi.
Sa i përket ngecjeve tek sistemi do kisha ndryshuar vetëm pjesën e mbingarkesës së tepërt në
sistem. Qasje do duhej të ishte më e shpejtë dhe gabimi që behtë sa i përket drejtshkrimit dhe
shenjave të pikësimit do ishte mirë që softueri ti përmirësonte në mënyrë automatike sepse
nga këto gabime të vogla dhe teknike, sistemi nuk na lejon që të vazhdojmë me hapat e
procedurave mirëpo na kthen nga fillimi i aktivitetit.
Si ndryshim tjetër do kisha sugjeruar që tek njoftimet për kontratë, dokumentet bazë të barten
në mënyrë automatike dhe të mos duhet që ne të përsëritim të gjitha gjërat me radhe ngase
në këtë mënyrë procesi po ngadalësohet dhe puna po kthehet në diçka monotone që nuk të
ngjall kureshtje të vazhdueshme.
Sa i përket raportit të vlerësimit, procesverbalit dhe kontratës mendoj që duhet botuar, si të
gjitha dokumentet tjera. Në këtë formë vetëm çka do rritej më shumë transparenca e
procedurave. Ne si AK, i botojmë këto dokumente pasi dëshirojmë që të jemi korrekt dhe
preciz në sytë e audiencës. Kjo vetëm çka do e përmirësonte më shumë cilësinë e procesit të
prokurimit publik.
Tek pjesa e hapjes së ofertave elektronike duke ditur që nevojiten çelësat ne i kushtojmë
rëndësi të madhe ruajtjes së tyre dhe s’na ka ndodhur asnjëherë që ti humbim ata. Mendoj që
këtu qëndron edhe pjesa kyçe e prokurimit, të pasurit kujdes dhe të qenurit preciz. Ndërsa sa
për pranimin e ofertave, pothuajse ka qasje të barabartë si tek ato fizike edhe ato elektronike.
Me padurim po pres kur hyn në fuqi edhe ligji që OE duhet dërguar ofertat e tyre vetëm në
formë elektronike, pasi neve po na lehtëson shumë punë dhe po na kursen nga mbingarkesa
e letrave dhe dokumenteve të tepërta.
Thënë në përgjithësi, platforma elektronike e prokurimit ka qenë ‘shpëtim’ i madh për neve,
andaj edhe këto sfida dhe ngecje të vogla që ka i pranojmë pa ndonjë hezitim sepse koha e
teknologjisë po na shpëton të gjithëve nga lodhja e tepër dhe problemet e shumta në vendin
e punës.
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5.4 Krahasimi në mes rezultateve të intervistave

Pas realizimit të tri intervistave në institucionet e lartpërmendura, duke ditur që pyetjet ishin
të njëjta është koha që të bëjmë krahasimin në mes këtyre përgjigjeve.
Duke ditur që prokurimi publik është një fushë me mjaft sfida dhe probleme, fuqizimi i
përdorimit të platformës elektronike ishte zgjidhja më e mirë e mundshme.
Të tre drejtorët e prokurimit në këto institucione pohuan se përdorimi i sistemit elektronik ka
lehtësuar në masë të madhe procesin e punës. Ideja ishte që të ngitej transparenca, të rritej
konkurrenca në mes operatorëve ekonomikë, ulja e kostove pasi nuk do kishte nevojë për
kopje të dosjeve të tenderit, ulja e barrierave si dhe ngritja e komunikimit në mes OE dhe
AK.
Sa i përket qasjes së trajnimeve, ata pohuan që përvetësimi më i mirë dhe ngritja e njohurive
në shkallë më të lartë arrihet përmes trajnimeve të ndryshme. Dëshira që të gjithë zyrtarët e
prokurimit të jenë pjesë e trajnimeve është pothuajse jo e realizueshme për shkak të kushteve
financiare në këto institucione. Hendeku i njohurive më pas po shkakton ngadalësim të punës
dhe zgjidhje jo frytdhënëse.
Arritja e një epoke të re të teknologjisë siç është edhe krijimi i platformës elektronike ka
hedhur më të vërtetë dritë në fund të tunelit. Kënaqësia e punëtorëve është në nivel të lartë,
motivimi i tyre është ngritur duke e kthyer punën në proces shumë atraktiv.
Sfidat që këta pohuan sa i përket e-prokurimit janë shumë të vogla, lehtësisht të zgjidhshme
dhe më shumë përfshijnë anën teknike.
Rezultatet e arritura përmes këtyre intervistave të strukturuara më kanë ndihmuar
jashtëzakonisht shumë që të kuptoj thelbin e platformës elektronike, benefitet që ajo ka sjellë,
mirëpo pa harruar edhe disa ngecje të vogla.
Është kënaqësi të njihesh më afër me procesin e punës që zhvillohet dhe të shikosh që çdo
ditë e më shumë prokurimi publik po avancohen në nivele më të larta duke krijuar efikasitet
të procedurave dhe aktiviteteve.
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
I gjithë procesi i prokurimit publik duhet të zhvillohet mbi procedura të rregullta, në mënyrë
që t’i respektojmë edhe parimet bazë të prokurimit.
Ideja që të rritet konkurrenca, të ulet korrupsioni, të reduktohen kostot u arritën në shkallë të
madhe përmes zbatimit të platformës elektronike.
Mënyra për ta luftuar korrupsionin që ka prekur në masë të madhe fushën e prokurimit është
munduar që të zgjidhet shpeshherë nga OJQ të ndryshme. Mirëpo ende nuk mund të themi
që prokurimi publik po zhvillohet si proces i rregullt pa asnjë presion dhe mashtrim.
Për këtë arsye, si rekomandim unë do sugjeroja që pjesa e prokurimit publik të rregullohet
përmes Kodit Penal të Kosovës. Mendoj që mashtrimet që bëhen në mënyrë të qëllimshme
duke shkelur procedurat e rregullta të prokurimit, që pengojnë efikasitetin e procesit për mua
konsiderohen krime. Andaj mendoj që këto duhet të futen në kategorizimin e veprave penale
dhe duhet rregulluar me Kodin Penal. I gjithë ky kategorizim do ju ndihmonte shumë
gjyqtarëve që të gjenin më shpejt personin që ka bërë vepra të tilla dhe në këtë mënyrë do
luftohej krimi dhe keqpërdorimi i parasë publike.
Disa nga rekomandimet e mija për KRPP-në janë si në vijim:
Mendoj që KRPP duhet të përmirësojë prokurimin publik në atë mënyrë që ti bëjë publike
kontratat dhe të gjitha dokumentet e tjera (si faturat) në mënyrë që të rritet sa më shumë
transparenca e procesit të prokurimit publik.
Si rekomandim tjetër, do ju propozoja që KRPP të ofrojë sa më shumë trajnime në mënyrë
që të aftësohen sa më shumë Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomikë. Përmes
kësaj do arrihej që puna të zhvillohet në mënyrë më të shpejtë dhe më precize.
Diçka tjetër që do ju propozoja është që sistemi elektronik të mos ngadalësohet aq shumë e
shpesh herë bie totalisht nga përdorimi duke na larguar në mënyrë automatike nga faqja. Të
përmirësohet sistemi dhe të rritet shpejtësia pa marrë parasysh sa i madh është numri i
përdoruesve.
Mendoj që duhet krijuar edhe një listë e ‘zezë’ ku të futen të gjithë Operatorët Ekonomikë që
nuk kanë qenë të përgjegjshëm në kryerjen e punëve pasi kanë fituar tenderë të ndryshëm
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dhe kanë bërë keqpërdorime e manipulime të ndryshme. Ideja e krijimit të kësaj liste do i’u
ndihmonte shumë AK që të jenë vigjilent në përzgjedhjen e OE.
Përveç rekomandimeve për KRPP-në, kam edhe disa propozime kundrejt OSHP-së:
Mendoj që mbledhjet apo seancat e OSHP-së duhet të mbahen të hapura në mënyrë që
publiku të mund të ketë qasje dhe të rritet transparenca. Duke marrë parasysh nga periudhat
e kaluara, mendoj që do ishte më e arsyeshme dhe do kishte efekt pozitiv në procesin e
prokurimit që anëtarët e panelit të cilët votojnë kundër vendimeve të shumicës të kenë
arsyetimin e tyre të ndarës dhe të justifikuar mbi baza të duhura se pse kanë ndërmarrë
vendime të tilla.
Ekspertët të cilët angazhohen nga ana e OSHP-së duhet të kenë kritere të larta të
përformances në mënyrë që të sigurohet kualitet i lartë i punës, si dhe të shmangen rastet ku
angazhohet gjithmonë i njëjti ekspert sepse duhet të ketë ekspertë të cilët janë adekuat dhe
përputhen me natyrën e problemit/ankesë.
Është mjaft e rëndësishme që të mos angazhohen ekspertë të cilët kanë pasur vepra penale
apo jetike që bien drejtpërsëdrejti ndesh me natyrën e prokurimit. Dhe së fundmi të rritet
bashkëpunimi me Prokurorinë në mënyrë që elementet të cilat paraqesin vepra penale të
kalojnë nga pjesa e drejtësisë.
Mendoj që përmes këtyre sugjerimeve, procesi i prokurimit publik do përmirësohej në masë
të madhe, numri i ankesave dhe pakënaqësive do binte, ankesat të cilat bëhen do trajtohen në
mënyrën më të drejtë dhe korrekte të mundur dhe në këtë mënyrë puna do ecte për mrekulli!
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8. SHTOJCAT

INTERVISTË RRETH SFIDAVE TË PROKURIMIT ELEKTRONIK

1. Sa ishte i vështirë përvetësimi i përdorimit të sistemit?
2. Duke marrë parasysh numrin e shumtë të përdoruesve të e-prokurimit, a keni
probleme sa i përket qasjes në sistem dhe realizimit të procedurave të prokurimit?
3. Çfarë rezultate ka dhënë përdorimi i platformës elektronike në institucionin tuaj?
4. A keni qenë pjesë e trajnimeve të realizuara sa i përket përvetësimit të e-prokurimit?
5. Sa mendoni që është i sigurte përdorimi i sistemit elektronik, duke marrë parasysh
që qasja e përdoruesve bëhet vetëm përmes disa faktorëve, si emri dhe fjalëkalimi?
6. Përdorimi i e-prokurimit, a ka rritur konkurrencën në mes operatorëve ekonomikë?
7. Me përdorimin e platformës elektronike, a është rritur më shumë transparenca e
aktiviteteve të prokurimit?
8. Cilat janë benefitet që ka sjellë përdorimi i e-prokurimit në institucionin tuaj?
9. Ku mendoni që e-prokurimi ka ngecje dhe duhet bërë përmirësime, në mënyrë që
procesi i prokurimit të realizohet me sukses?
10. Çka do të ndryshonit në e-prokurim?
11. Përveç dokumenteve që publikohen tani, a mendoni që duhet të publikohet edhe
raporti i vlerësimit, procesverbali dhe kontrata në platformën elektronike?
12. Duke ditur që për hapjen elektronike të tenderëve nevojiten çelësat, a ju ka ndodhur
ndonjëherë që ti humbni ata dhe si keni vepruar?
13. Cilat forma të tenderëve nga ana e OE i pranoni më shumë, ato fizike apo
elektronike?
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